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ABSTRACT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  There	  is	  an	  absence	  of	  research	  on	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and	  the	  related	  sense	  of	  social	  belonging	  for	  adolescent	  social	  orphans,	  that	  is,	  those	  youth	  who	  live	  outside	  parental	  care	  despite	  the	  presence	  of	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent.	  In	  addition,	  scant	  attention	  has	  been	  paid	  to	  how	  culture	  norms	  influence	  the	  experience	  of	  ambiguous	  loss.	  	  Yet	  this	  population	  of	  children	  is	  vast;	  UNICEF	  (2012)	  estimates	  a	  total	  of	  151	  million	  orphans	  worldwide	  of	  which	  at	  least	  8	  million	  languish	  in	  institutions	  (RELAF,	  2010).	  Due	  to	  complex	  social	  conditions,	  approximately	  40,000	  children	  over	  the	  age	  of	  seven	  are	  under	  the	  protection	  of	  the	  Colombian	  government	  and	  of	  this	  number,	  25,000	  reside	  in	  institutions	  (RELAF,	  2010).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Informed	  by	  ambiguous	  loss	  and	  attachment	  theories,	  this	  qualitative	  study’s	  	  primary	  aims	  were	  to:	  (1)	  understand	  how	  parental	  loss	  influences	  the	  social	  	  orphan’s	  social	  construction	  of	  biological	  as	  well	  as	  psychological	  family;	  (2)	  make	  explicit	  the	  role	  of	  adult	  identity	  agents	  who	  participate	  in	  the	  process	  of	  the	  youth’s	  
	   	   	   	  
	   ix	  
identity	  formation;	  and	  (3)	  identify	  how	  these	  youth	  transitioning	  to	  adulthood	  perceive	  their	  futures.	  	  The	  data	  are	  derived	  from	  two	  in-­‐depth	  interviews	  conducted	  in	  Spanish	  with	  thirty	  social	  orphans	  aged	  14	  and	  19	  residing	  in	  two	  Colombian	  institutions.	   	  Results	  revealed	  that,	  despite	  having	  histories	  of	  abuse,	  neglect	  and/or	  extreme	  hardship,	  the	  absent	  birth	  family	  is	  psychologically	  present	  for	  the	  majority	  of	  these	  youth	  and	  their	  future	  goals	  include	  reunification	  as	  well	  as	  economic	  support	  for	  biological	  family	  members.	  	  Findings	  also	  suggested	  that	  those	  youth	  who	  are	  able	  to	  identify	  available	  adults	  who	  possess	  the	  attributes	  of	  an	  identity	  agent,	  and	  can	  draw	  upon	  the	  emotional	  and	  instrumental	  resources	  they	  offer,	  are	  better	  able	  to	  navigate	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and	  imagine	  futures	  that	  are	  replete	  with	  hope	  and	  success.	  	  	  From	  a	  practice	  perspective,	  the	  study’s	  findings	  offer	  insights	  into	  strategies	  for	  the	  development	  of	  culturally	  informed	  models	  of	  clinical	  engagement	  with	  adolescent	  social	  orphans	  to	  improve	  post-­‐institutional	  outcomes	  for	  those	  youth	  for	  whom	  the	  world,	  without	  the	  benefit	  of	  parental	  support,	  is	  fraught	  with	  challenges	  and	  increased	  risk	  for	  social	  disconnection.	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It	  isn’t	  important	  where	  you	  begin,	  only	  where	  you	  end	  up	  –	  Bianca,	  age	  17	  
	  
Social	  Orphans	  and	  the	  Vulnerability	  of	  Children	  Outside	  Parental	  Care	  	   The	  centrality	  of	  a	  stable,	  loving	  forever	  family	  dominates	  the	  child	  welfare	  discourse	  globally	  and	  is	  reflected	  in	  the	  core	  tenets	  of	  the	  1989	  United	  Nations	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child.	  Included	  in	  its	  preamble	  is	  the	  recognition	  that	  the	  child,	  in	  order	  to	  ensure	  the	  full	  and	  harmonious	  development	  of	  his	  or	  her	  personality,	  should	  grow	  up	  in	  a	  family	  environment	  that	  is	  characterized	  by	  happiness,	  love	  and	  understanding	  (UNCRC,	  1989).	  	   Despite	  the	  creation	  of	  the	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child,	  an	  alarming	  number	  of	  children	  worldwide	  inhabit	  a	  social	  space	  bereft	  of	  parental	  care.	  UNICEF	  (2012)	  estimates	  that	  in	  2011	  there	  were	  approximately	  151	  million	  social	  orphans,	  that	  is,	  children	  who	  had	  lost	  either	  one	  or	  both	  parents	  due	  to	  all	  causes,	  such	  as	  disease,	  famine	  or	  violence.	  Of	  that	  number,	  approximately	  18	  million	  were	  true	  orphans	  in	  that	  both	  parents	  were	  declared	  deceased.	  	   Current	  statistics	  only	  hint	  at	  the	  crisis	  that	  has	  befallen	  children	  on	  a	  global	  level.	  Every	  2.2	  seconds,	  a	  child	  somewhere	  in	  the	  world	  loses	  a	  parent	  while	  every	  day,	  5,700	  more	  children	  become	  orphans.	  The	  current	  figure	  of	  151	  million	  orphans	  is	  considered	  to	  be	  conservative	  while	  the	  projected	  estimate	  for	  the	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number	  of	  children	  who	  will	  find	  themselves	  without	  one	  or	  both	  parents	  in	  2015	  is	  approximately	  400	  million	  (SOS	  Children’s	  Villages,	  2012;	  UNICEF,	  2012).	  Many	  of	  these	  children	  have	  become	  orphaned	  as	  a	  result	  of	  the	  AIDS	  epidemic,	  thereby	  shaping	  a	  discourse	  in	  the	  United	  States	  that	  views	  this	  phenomenon	  as	  largely	  an	  issue	  within	  developing	  nations.	  As	  of	  today,	  the	  United	  States,	  along	  with	  Somalia	  and	  South	  Sudan,	  remain	  the	  only	  countries	  that	  have	  not	  ratified	  the	  United	  Nations	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child	  (UNICEF,	  2012).	  Yet	  the	  number	  of	  children	  who	  reach	  the	  age	  of	  majority	  without	  legal	  permanence	  in	  the	  United	  States	  has	  increased	  51%,	  from	  17,	  310	  children	  in	  1998	  to	  26,517	  in	  2006	  (United	  States	  Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services,	  2008).	  	   To	  better	  illuminate	  the	  sheer	  numbers	  of	  children	  who	  are	  impacted	  by	  the	  loss	  of	  either	  one	  or	  both	  birth	  parents,	  the	  total	  number	  of	  orphans	  in	  sub-­‐Sahara	  Africa,	  53.1	  million,	  is	  greater	  than	  the	  total	  number	  of	  children	  in	  Denmark,	  Ireland,	  Sweden,	  Norway	  and	  Canada	  (SOS	  Children’s	  Villages,	  2012).	  As	  well	  as	  the	  African	  continent,	  social	  orphans	  languish	  in	  all	  corners	  of	  the	  world.	  Six	  percent	  of	  the	  total	  number	  of	  children	  in	  Asia	  (68.9	  million)	  are	  orphans	  while	  5%	  of	  the	  child	  population	  (10.2	  million)	  in	  Latin	  America	  have	  lost	  either	  one	  or	  both	  birth	  parents	  (SOS	  Children’s	  Villages,	  2012).	  	   In	  addition,	  approximately	  24	  million	  children	  globally,	  who	  are	  neither	  orphans	  nor	  social	  orphans,	  are	  not	  in	  the	  overnight	  care	  of	  at	  least	  one	  of	  their	  birth	  parents.	  This	  category	  is	  comprised	  of	  children	  in	  residential	  care,	  in	  foster	  families,	  juvenile	  detention	  centers,	  child	  only	  households,	  the	  work	  force	  and	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ultimately,	  the	  streets	  (EveryChild,	  2009).	  In	  the	  Egyptian	  cities	  of	  Cairo	  and	  Alexandria,	  more	  than	  1	  million	  children	  inhabit	  the	  streets	  while	  in	  India,	  an	  astounding	  11	  million	  street	  children	  are	  without	  the	  protection,	  the	  affection	  or	  the	  accrued	  social	  capital	  of	  a	  loving	  adult	  (Consortium	  for	  Street	  Children,	  2009).	  	   Despite	  clinical	  evidence	  that	  indicates	  that	  children	  develop	  better	  in	  families,	  8	  million	  of	  the	  world’s	  children	  are	  institutionalized	  and	  of	  this	  number,	  1.3	  million	  are	  located	  in	  Central	  and	  Eastern	  Europe	  as	  well	  as	  Central	  Asia	  while	  374,308	  reside	  in	  Latin	  America	  (UNICEF,	  2006).	  The	  Russian	  Federation,	  in	  which	  the	  term	  social	  orphan	  is	  thought	  to	  have	  originated	  after	  the	  fall	  of	  the	  former	  Soviet	  Union,	  registered	  a	  total	  of	  734,200	  orphans	  in	  2004	  (Balachova,	  Bonner	  &	  Levy,	  2009).	  Of	  this	  number,	  approximately	  half	  experience	  substandard	  care	  as	  well	  as	  rights	  violations	  in	  institutions	  characterized	  by	  deplorable	  conditions.	  	   The	  loss	  of	  parental	  care	  places	  children	  at	  both	  physical	  and	  psychological	  risk.	  Evidence	  of	  the	  physical	  risks	  these	  children	  face	  is	  stark:	  the	  murder	  of	  children	  in	  the	  streets	  has	  been	  documented	  in	  countries	  such	  as	  Colombia,	  Brazil,	  Guatemala	  and	  the	  Philippines	  while	  countless	  children	  in	  institutions	  experience	  physical	  and	  sexual	  abuse	  as	  well	  as	  neglect	  at	  the	  hands	  of	  their	  caregivers	  (United	  Nations	  Study	  on	  Violence	  Against	  Children,	  2006).	  Psychological	  risks	  for	  children	  outside	  parental	  care	  include	  attachment	  related	  disorders	  as	  well	  as	  cognitive,	  behavioral,	  socio-­‐emotional	  and	  developmental	  delays	  (Browne,	  2009;	  Tarullo	  &	  Gunnar,	  2009).	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   Educational	  outcomes	  for	  institutionalized	  social	  orphans	  are	  equally	  dim.	  Institutionalization	  has	  been	  associated	  with	  poor	  cognitive	  performance,	  particularly	  in	  those	  children	  who	  are	  placed	  in	  facilities	  prior	  to	  language	  acquisition.	  	  A	  meta-­‐analysis	  of	  75	  studies	  that	  focused	  on	  the	  cognitive	  capabilities	  of	  3,888	  children	  consistently	  found	  the	  IQ	  scores	  of	  institutionalized	  children	  to	  be	  approximately	  twenty	  points	  lower	  than	  those	  children	  who	  were	  raised	  in	  either	  foster	  or	  biological	  families.	  Age	  of	  placement,	  age	  at	  time	  of	  assessment	  and	  the	  developmental	  level	  of	  the	  country	  of	  residence	  were	  all	  associated	  with	  the	  size	  of	  each	  child’s	  cognitive	  delay	  (IJzendoorn,	  Luijk	  &	  Juffer,	  2008).	  As	  well	  as	  the	  poor	  educational	  outcomes	  associated	  with	  institutionalizion,	  school	  attendance	  is	  problematic	  for	  many	  children	  across	  the	  globe.	  Gender,	  the	  presence	  of	  conflict	  and	  the	  absence	  of	  parents	  decrease	  the	  likelihood	  of	  academic	  achievement.	  The	  World	  Bank	  (2008)	  estimates	  that	  72	  million	  children	  worldwide	  are	  out	  of	  school	  and	  the	  majority	  of	  these	  young	  people	  (41	  million)	  are	  girls.	  	  
The	  Plight	  of	  Colombia’s	  Vulnerable	  Children	  A	  conservative	  figure	  for	  the	  number	  of	  orphans	  reported	  in	  Colombia	  in	  2005	  was	  835,410.	  Furthermore,	  one-­‐third	  of	  all	  Colombian	  children	  were	  estimated	  to	  live	  with	  just	  one	  parent	  while	  approximately	  1,100,000	  do	  not	  live	  with	  either	  parent	  (RELAF,	  2010).	  Of	  those	  children	  who	  live	  outside	  parental	  care	  in	  the	  Republic	  of	  Colombia,	  most	  fall	  between	  the	  ages	  of	  10	  and	  14,	  representing	  11.2%	  of	  the	  overall	  child	  population	  (RELAF,	  2010).	  	  Government	  figures	  also	  indicate	  that	  44,595	  adolescents	  were	  listed	  as	  head	  of	  household	  while	  an	  alarming	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76,278	  adolescents	  were	  identified	  as	  the	  spouse	  of	  head	  of	  household.	  	  Of	  that	  number,	  more	  than	  3,000	  were	  below	  the	  age	  of	  14	  (RELAF,	  2010).	  Recent	  reports	  (RELAF,	  2010;	  SOS	  Children’s	  Villages,	  2010)	  indicate	  that	  there	  were	  38,000	  Colombian	  children	  over	  the	  age	  of	  7	  that	  were	  legally	  under	  the	  protection	  of	  the	  state	  in	  2009	  and	  of	  this	  number,	  25,000	  children	  resided	  in	  institutions,	  some	  of	  which	  remained	  unregistered,	  without	  state	  oversight	  and	  in	  conditions	  that	  often	  placed	  the	  child	  at	  further	  risk.	  Many	  of	  these	  institutionalized	  children	  have	  spent	  the	  majority	  of	  their	  lives	  in	  such	  homes,	  compromising	  their	  psychological,	  intellectual	  and	  social	  development	  as	  well	  as	  impeding	  their	  ability	  to	  form	  lasting	  bonds	  with	  secure	  adults.	  Of	  the	  nearly	  40,000	  children	  under	  the	  protection	  of	  the	  Colombian	  state	  in	  2009,	  only	  14,000	  remained	  in	  their	  communities	  of	  origin	  (RELAF,	  2010)	  compounding	  their	  loss	  of	  family	  with	  further	  isolation.	  Unlike	  the	  United	  States	  and	  other	  economically	  developed	  nations,	  where	  children	  become	  social	  orphans	  primarily	  through	  abuse	  and	  neglect	  (Browne,	  2009),	  young	  people	  are	  also	  vulnerable	  due	  to	  Colombia’s	  ongoing	  civil	  conflict	  that	  began	  in	  1964	  and	  created	  multiple	  pathways	  into	  familial	  disconnection.	  In	  2012,	  for	  the	  fourth	  consecutive	  year,	  Colombia	  was	  identified	  as	  the	  nation	  with	  the	  largest	  number	  of	  Internally	  Displaced	  Persons	  (IDPs)	  in	  the	  world.	  Current	  figures	  indicate	  that	  there	  are	  somewhere	  between	  3.9	  and	  5.3	  million	  IDPs	  in	  Colombia	  and	  approximately	  half	  are	  children	  under	  18	  years	  of	  age,	  including	  the	  17,573	  children	  who	  experienced	  displacement	  in	  2012	  alone	  (International	  Humanitarian	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Organization,	  2012;	  Refugees	  International,	  2007;	  Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  Current	  research	  indicates	  that	  in	  comparison	  to	  those	  youth	  who	  inhabit	  the	  sphere	  of	  child	  labor,	  displaced	  children	  in	  Colombia	  are	  more	  likely	  to	  be	  under	  five	  years	  of	  age,	  may	  have	  adult	  supervision,	  are	  more	  likely	  to	  beg	  and	  experience	  acute	  disadvantages	  as	  a	  result	  of	  disaffiliation	  with	  the	  social	  security	  system	  (Pinzon-­‐Rondón,	  Hofferth	  &	  Briceño,	  2008).	  The	  emotional	  impact	  of	  this	  experience	  often	  results	  in	  domestic	  violence,	  specifically	  gender-­‐based	  violence	  (GBV)	  against	  women	  and	  girls.	  According	  to	  data	  gathered	  from	  the	  National	  Institute	  of	  Legal	  and	  Forensic	  Science	  in	  Colombia,	  reported	  incidents	  of	  gender-­‐based	  violence	  reached	  20,142	  in	  2010	  and	  as	  a	  result	  of	  under-­‐reporting,	  this	  number	  is	  thought	  to	  represent	  one	  quarter	  of	  the	  total	  suspected	  amount	  of	  violent	  acts.	  Of	  the	  cases	  identified	  as	  sexual	  assaults,	  86%	  were	  perpetuated	  against	  children,	  primarily	  girls	  between	  the	  ages	  of	  10	  and	  14	  (Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  As	  well	  as	  violence,	  consequences	  of	  internal	  displacement	  also	  include	  the	  loss	  of	  assets,	  under	  education	  and	  abject	  poverty.	  While	  50%	  of	  displaced	  persons	  experienced	  destitution	  prior	  to	  the	  event,	  as	  a	  result	  of	  displacement	  this	  number	  increased	  to	  97%.	  Sixty	  percent	  of	  displaced	  Colombians	  migrated	  from	  rural	  to	  urban	  areas	  and	  settled	  in	  the	  slums	  of	  cities	  such	  as	  Cali,	  home	  to	  third	  largest	  number	  of	  IDPs,	  or	  Bogotá,	  where	  approximately	  30,000	  children	  live	  in	  the	  streets	  (Carillo,	  2009;	  International	  Humanitarian	  Organization,	  2012).	  As	  a	  result	  of	  forced	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displacement,	  the	  stressors	  related	  to	  acclimation	  often	  leave	  school-­‐age	  children	  unable	  to	  attend	  potentially	  available	  educational	  facilities	  on	  a	  consistent	  basis.	   	  Societal	  discrimination	  related	  to	  one’s	  status	  as	  a	  displaced	  person,	  the	  inability	  to	  purchase	  school	  uniforms	  and	  difficulty	  adapting	  to	  the	  structures	  of	  urban	  life	  contribute	  to	  poor	  school	  attendance	  and	  place	  children	  at	  risk	  for	  institutionalization.	  Rodriguez	  &	  Sanchez	  (2009)	  note	  the	  ongoing	  civil	  conflict	  in	  Colombia	  has	  reduced	  educational	  attainment	  for	  adolescents	  by	  1.4	  years.	  	  Separation	  is	  a	  common	  occurrence	  for	  IDPs	  within	  Colombia	  and	  many	  children	  experience	  the	  loss	  of	  either	  one	  or	  both	  parents	  when	  families	  are	  forced	  to	  flee	  due	  to	  the	  multiple	  threats	  inherent	  in	  armed	  conflict.	  These	  children	  are	  especially	  at	  risk	  for	  recruitment	  by	  the	  left	  wing	  guerilla	  organization,	  FARC,	  
(Fuerzas	  Armadas	  Revolucionarias	  de	  Colombia)	  right	  wing	  paramilitary	  organizations	  such	  as	  ELN	  (Ejército	  de	  Liberación	  Nacional)	  and	  successor	  groups	  to	  the	  demobilization	  of	  illegal	  actors	  such	  as	  Águila	  Negras,	  Rastrojos	  or	  Renacer,	  considered	  by	  many	  to	  be	  the	  continuation	  of	  right	  wing	  paramilitary	  groups	  but	  referred	  to	  as	  criminal	  bands	  (bandas	  criminals),	  or	  BACRIM,	  by	  the	  government.	  The	  ubiquity	  of	  violence,	  the	  lack	  of	  restrictive	  taboos	  with	  respect	  to	  coercion	  and	  the	  use	  of	  force	  and	  the	  economic	  as	  well	  as	  political	  motives	  attached	  to	  inhumane	  acts	  of	  aggression	  against	  innocent	  victims	  are	  evidence	  of	  what	  Waldmann	  (2007)	  identifies	  as	  Colombia’s	  culture	  of	  violence.	  The	  creation	  of	  FARC	  in	  1964	  and	  its	  original	  intent	  to	  overthrow	  the	  government	  and	  instill	  a	  Marxist	  regime	  ushered	  in	  an	  era	  of	  organized	  combatants	  whose	  rules	  of	  engagement	  today	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are	  largely	  dictated	  by	  powerful	  narcotraficantes.	  The	  formation	  of	  the	  United	  Self	  Defense	  Forces	  of	  Colombia	  (AUC)	  in	  1997	  by	  prominent	  drug	  lords	  was	  an	  effort	  to	  combat	  routine	  kidnappings,	  common	  techniques	  attributed	  to	  FARC	  as	  well	  as	  its	  right	  wing	  counterpart,	  ELN,	  and	  was	  widely	  believed	  to	  have	  links	  to	  both	  the	  Colombian	  army	  and	  incumbent	  politicians	  (The	  British	  Broadcasting	  Corporation,	  2013).	  In	  the	  aftermath	  of	  the	  peace	  negotiations	  initiated	  by	  then	  President,	  Alvaro	  Uribe,	  in	  conjunction	  with	  support	  from	  the	  United	  States	  government,	  the	  AUC	  was	  demobilized	  in	  2006	  and	  approximately	  30,000	  combatants	  surrendered	  their	  weapons,	  with	  ongoing	  concern	  that	  many	  of	  those	  who	  renounced	  membership	  in	  AUC	  ultimately	  abandoned	  the	  peace	  process	  and	  re-­‐engaged	  in	  extralegal	  activities	  (McDermott,	  2011;	  Immigration	  and	  Refugee	  Board	  of	  Canada,	  2012).	  In	  its	  wake,	  criminal	  bands,	  Bacrim,	  as	  well	  as	  individuals,	  known	  as	  sicarios,	  primarily	  indigent	  young	  men	  between	  the	  ages	  of	  15	  and	  25,	  were	  contracted	  to	  assassinate	  innocent	  victims	  in	  exchange	  for	  money	  while	  many	  of	  the	  weapons	  in	  use	  had	  simply	  transferred	  hands,	  from	  paramilitary	  combatants	  to	  criminal	  organizations	  (Immigration	  and	  Refugee	  Board	  of	  Canada,	  2012;	  Waldmann,	  2007).	  Reliable	  figures	  for	  the	  number	  of	  children	  involved	  in	  Colombia’s	  armed	  conflict	  are	  nonexistent,	  but	  reports	  indicate	  that	  the	  number	  is	  somewhere	  between	  five	  and	  fourteen	  thousand	  boys	  and	  girls	  (Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  The	  average	  age	  at	  recruitment	  for	  children	  who	  enter	  FARC	  decreased	  from	  13.8	  in	  2002	  to	  11.8	  years	  in	  2009	  while	  65%	  of	  the	  children	  that	  are	  successfully	  recruited	  into	  these	  organizations	  enter	  between	  the	  ages	  of	  6	  and	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14.	  Reports	  indicate	  that	  nearly	  all,	  98%,	  experience	  abuse	  while	  attempts	  at	  escape	  generally	  result	  in	  torture,	  mutilation	  or	  death	  (Office	  of	  the	  High	  Commissioner	  for	  Human	  Rights	  in	  Colombia,	  2012;	  Springer,	  2012;	  Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  Rather	  than	  political	  ideology,	  children	  who	  live	  without	  the	  benefits	  of	  parental	  care	  are	  more	  likely	  to	  be	  lured	  by	  the	  promise	  of	  three	  meals	  a	  day	  and	  shelter.	  Reports	  indicate	  that	  once	  recruited	  into	  an	  illegal	  organization	  such	  as	  FARC,	  the	  landscape	  changes	  dramatically	  for	  these	  children	  and	  daily	  expectations	  defy	  the	  social	  norms	  associated	  with	  childhood.	  Typical	  activities	  for	  child	  soldiers	  include	  murder,	  exposure	  to	  death	  and	  injury,	  corpse	  disposal,	  transportation,	  guard	  duty,	  intelligence	  and	  care	  of	  the	  sick.	  Specific	  risks	  for	  girls	  include	  the	  violation	  of	  their	  bodies,	  used	  to	  motivate	  potential	  male	  recruits	  to	  enlist	  and	  current	  guerillas	  to	  perpetrate	  crimes.	  Given	  FARC	  participation	  in	  the	  lucrative	  drug	  trade,	  children	  and	  adolescents	  are	  also	  used	  as	  raspachines,	  that	  is,	  persons	  who	  are	  employed	  to	  scrape	  the	  coca	  leaves.	  For	  those	  children	  who	  live	  outside	  of	  parental	  care	  and	  face	  the	  hardships	  of	  absolute	  poverty,	  work	  in	  the	  cocoa	  fields	  is	  often	  perceived	  as	  a	  pathway	  to	  safety	  as	  well	  as	  a	  gateway	  to	  membership	  in	  a	  guerrilla	  organization	  (Ribetta,	  2007;	  Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  One	  fifth	  of	  the	  membership	  in	  paramilitary	  groups	  such	  as	  ELN	  is	  thought	  to	  be	  comprised	  of	  children	  while	  in	  successor	  groups,	  youth	  are	  regularly	  drugged	  and	  used	  as	  sicarios,	  a	  term	  used	  to	  describe	  those	  persons	  engaged	  in	  premeditated	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homicides	  (Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  Reports	  differ	  as	  to	  the	  total	  number	  of	  child	  soldiers	  in	  Colombia,	  but	  some	  estimates	  have	  the	  number	  as	  high	  as	  18,000	  and	  emphasize	  that	  100,000	  more	  children	  are	  currently	  employed	  in	  illegal	  sectors	  of	  the	  economy	  that	  are	  controlled	  by	  both	  FARC	  as	  well	  as	  ELN	  (Springer,	  2012).	  While	  armed	  conflict	  and	  internal	  displacement	  have	  placed	  children	  at	  extreme	  risk,	  unexploded	  landmines,	  child	  trafficking	  and	  the	  lack	  of	  security	  in	  educational	  facilities	  have	  also	  contributed	  to	  the	  increasing	  numbers	  of	  children	  who	  either	  receive	  child	  welfare	  services	  or	  become	  social	  orphans.	  With	  a	  total	  of	  10,413	  deaths	  recorded	  as	  a	  result	  of	  landmine	  explosions	  between	  1990	  and	  2012,	  Colombia	  accounts	  for	  13%	  of	  the	  world’s	  casualties	  and	  of	  this	  number,	  1,019	  have	  been	  identified	  as	  children	  (Programa	  Presidencial	  para	  la	  Acción	  Contra	  Minas	  Antipersonal,	  2013;	  Campaña	  Colombiana	  Contra	  Minas,	  2013).	  In	  addition	  to	  this	  threat,	  approximately	  1.4	  million	  school	  age	  children	  in	  Colombia	  do	  not	  attend	  school	  while	  a	  shortage	  of	  teachers	  and	  the	  forced	  occupation	  of	  educational	  facilities	  by	  armed	  combatants	  also	  compromise	  academic	  achievement.	  Between	  1991	  and	  2011,	  871	  teachers	  were	  killed,	  3,000	  were	  threatened,	  1,071	  were	  forcibly	  displaced	  and	  60	  went	  missing	  (RELAF,	  2010;	  Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  Inconsistent	  educational	  opportunities	  threaten	  the	  security	  of	  children	  and	  increase	  the	  likelihood	  that	  Colombian	  children	  will	  enter	  the	  work	  force.	  Recent	  figures	  indicate	  that	  1.6	  million	  children	  between	  the	  ages	  of	  5	  and	  17	  participate	  in	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either	  paid	  or	  unpaid	  employment	  and	  of	  this	  number,	  14,887	  have	  been	  identified	  as	  domestic	  maids,	  with	  many	  entering	  the	  work	  force	  as	  young	  as	  five	  years	  old	  (International	  Labor	  Organization,	  2009;	  RELAF,	  2010).	  Nongovernmental	  organizations	  note	  that	  while	  all	  children	  are	  at	  risk,	  indigenous	  and	  Afro-­‐Colombian	  girls	  are	  particularly	  in	  danger.	  Colombia	  is	  a	  major	  source	  country	  for	  women	  and	  girls;	  recent	  reports	  indicate	  that	  between	  35,000	  and	  50,000	  Colombian	  citizens	  were	  subjected	  to	  human	  trafficking,	  placing	  Colombia	  as	  one	  of	  the	  three	  largest	  sources	  of	  women	  and	  girls	  who	  are	  shipped	  abroad	  for	  the	  purpose	  of	  commercial	  sexual	  exploitation	  (U.S.	  Department	  of	  State,	  2012;	  Watchlist,	  2004).	  	  
Colombian	  Institute	  of	  Child	  Welfare:	  Response	  to	  Vulnerable	  Children	  The	  Colombian	  Institute	  of	  Child	  Welfare,	  ICBF,	  	  (Instituto	  Colombiano	  de	  
Bienestar	  Familiar)	  was	  created	  in	  1968	  to	  attend	  to	  the	  well-­‐being	  of	  Colombian	  children	  and	  families.	  Its	  mission	  today	  is	  to	  work	  toward	  the	  healthy	  development	  as	  well	  as	  provide	  protection	  for	  Colombian	  infants,	  children,	  adolescents	  and	  families	  (ICBF,	  2013).	  	  ICBF	  has	  33	  regional	  as	  well	  as	  206	  local	  offices	  in	  Colombia’s	  thirty-­‐two	  geographical	  departments.	  Organizational	  structure	  includes	  Early	  Childhood,	  Childhood	  and	  Youth,	  Family	  and	  Communities	  and	  Protection	  and	  Nutrition	  and	  as	  such,	  reaches	  approximately	  8	  million	  people	  (ICBF,	  2014).	  This	  state	  organization	  seeks	  to	  raise	  public	  awareness	  with	  respect	  to	  healthy	  childhood	  development	  and	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Figure	  1.1:	  ICBF	  Organizational	  Chart	  
	  	  	  Source:	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar,	  2014	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  Although	  UNICEF	  (2010)	  reports	  that	  there	  are	  approximately	  790,000	  orphans	  in	  Colombia,	  only	  slightly	  more	  than	  60,000	  children	  were	  in	  protective	  custody	  in	  2012	  (ICBF,	  2012).	  Of	  this	  number,	  1,300	  received	  a	  declaration	  of	  adoptability	  and	  195	  received	  permanent	  families	  in	  the	  United	  States	  (ICBF,	  2012;	  US	  Department	  of	  State,	  2012).	  ICBF	  continues	  to	  serves	  approximately	  100,000	  children	  per	  year	  and	  of	  this	  number	  77%	  are	  determined	  to	  be	  at	  risk.	  On	  average,	  4,500	  children	  are	  abandoned	  annually	  and	  issues	  of	  physical	  and	  sexual	  abuse	  as	  well	  as	  malnutrition,	  internal	  displacement	  and	  forced	  labor	  continue	  to	  plague	  the	  nation’s	  children	  (ICBF,	  2010,	  2012).	  	  Statistics	  provided	  by	  ICBF	  for	  the	  year	  2012	  indicate	  that	  a	  total	  of	  1,465	  Colombian	  children	  were	  placed	  in	  adoption.	  Of	  this	  number,	  660	  comprised	  domestic	  adoptions	  while	  foreign	  nationals	  completed	  805	  petitions.	  Of	  the	  total	  number	  who	  received	  permanent	  homes,	  774	  children	  were	  identified	  as	  having	  special	  needs	  (ICBF,	  2012).	  	  Of	  particular	  concern	  with	  respect	  to	  social	  orphans	  is	  the	  overall	  decline	  in	  adoption,	  both	  domestic	  and	  intercountry,	  as	  a	  means	  of	  permanence	  for	  social	  orphans	  who	  reside	  in	  institutions.	  Current	  global	  trends	  indicate	  that	  the	  number	  of	  children	  who	  will	  achieve	  legal	  permanence	  within	  the	  context	  of	  a	  family	  will	  continue	  to	  decrease.	  Statistics	  for	  the	  United	  States	  support	  this	  trend;	  22,991	  children	  were	  adopted	  from	  abroad	  in	  2004	  while	  only	  8,668	  children	  received	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permanent	  homes	  via	  this	  mechanism	  in	  2012	  (United	  States	  Department	  of	  State,	  2012).	  	  The	  implementation	  of	  the	  Hague	  Adoption	  Convention	  on	  the	  Protection	  of	  Children	  and	  Co-­‐operation	  in	  Respect	  of	  Inter-­‐country	  Adoption	  (Hague	  Adoption	  Convention)	  in	  the	  United	  States	  in	  April	  2008,	  fourteen	  years	  post-­‐ratification,	  has	  contributed	  to	  the	  decline	  as	  has	  an	  increasingly	  public	  campaign	  by	  UNICEF	  to	  privilege	  the	  heritage	  rights	  of	  social	  orphans	  (Bartholet,	  2007).	  While	  the	  Hague	  Adoption	  Convention	  is	  largely	  a	  procedural	  document	  to	  ensure	  the	  child’s	  eligibility	  for	  adoption	  and	  prevent	  abuses	  such	  as	  trafficking	  and	  the	  sale	  of	  children,	  its	  focus	  on	  domestic	  adoption	  has	  increased	  the	  length	  of	  time	  a	  child	  must	  wait	  with	  respect	  to	  the	  possibility	  of	  permanency	  via	  inter-­‐country	  adoption	  (United	  States	  Department	  of	  State,	  2013).	  	  In	  conjunction	  with	  the	  aforementioned	  factors,	  internal	  political	  decisions	  in	  China,	  Guatemala	  and	  Russia,	  the	  three	  nations	  who	  have	  provided	  the	  largest	  numbers	  of	  children	  for	  inter-­‐country	  adoption,	  have	  impacted	  the	  availability	  of	  these	  children	  for	  prospective	  adoptive	  parents	  and	  thereby	  altered	  the	  landscape	  of	  inter-­‐country	  adoption	  (Selman,	  2009).	  
The	  Challenges	  Confronting	  Social	  Orphans	  in	  Institutional	  Care	  	  Currently,	  an	  orphan	  is	  defined	  as	  a	  child	  who	  has	  lost	  either	  one	  or	  both	  parents	  due	  to	  all	  causes.	  Social	  orphans,	  that	  is,	  those	  children	  who	  have	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  but	  reside	  outside	  parental	  care,	  represent	  the	  majority	  of	  institutionalized	  youth.	  Devoid	  of	  the	  protective	  factors	  traditionally	  inherent	  in	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family	  structures,	  these	  children	  face	  unique	  emotional	  and	  developmental	  challenges	  as	  they	  mature	  in	  facilities	  that	  are	  considered	  the	  least	  beneficial	  and	  most	  threatening	  option	  with	  respect	  to	  healthy	  child	  development	  (EveryChild,	  2009;	  Wilson,	  2003).	  Insecure	  attachment,	  behavioral	  dysregulation	  and	  cognitive	  deficits	  as	  a	  result	  of	  institutionalizaton	  may	  impede	  the	  social	  orphan’s	  ability	  to	  successfully	  transition	  into	  adulthood	  (McLean,	  2003).	  Despite	  an	  increase	  in	  the	  number	  of	  children	  who	  reach	  the	  age	  of	  majority	  while	  under	  the	  protection	  of	  the	  state,	  very	  little	  exists	  in	  the	  social	  science	  literature	  that	  illuminates	  the	  lived	  experiences	  of	  social	  orphans	  in	  Colombia.	  The	  current	  literature	  with	  respect	  to	  social	  orphans	  in	  general	  tends	  to	  focus	  on	  two	  different	  categories	  of	  children	  within	  this	  domain,	  Orphans	  and	  Vulnerable	  Children	  (OVC),	  located	  primarily	  in	  sub-­‐Sahara	  Africa,	  and	  the	  institutionalized	  children	  of	  member	  states	  within	  the	  CEE-­‐CIE	  consortium.	  The	  OVC	  literature	  focuses	  heavily	  on	  the	  impact	  of	  AIDs	  and	  the	  decimation	  of	  traditional	  social	  structures	  (Skinner,	  Tsheko,	  Mtero-­‐Munyati	  &	  Segwabe,	  2006;	  Stover,	  Bollinger,	  Walker	  &	  Monasch,	  2007).	  In	  contrast,	  the	  research	  conducted	  in	  the	  emerging	  member	  nations	  of	  the	  CEE	  -­‐CIE	  has	  largely	  examined	  the	  impacts	  of	  institutionalization	  on	  cognitive	  and	  developmental	  outcomes	  such	  as	  language	  acquisition,	  attachment	  issues,	  behavioral	  norms,	  institutional	  delays	  and	  academic	  performance	  (Johnson,	  Browne	  &	  Hamilton-­‐Giachritsis,	  2006;	  Tarullo	  &	  Gunnar,	  2009).	  In	  its	  current	  state,	  neither	  body	  of	  literature	  privileges	  the	  lived	  experiences	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of	  those	  adolescents	  who	  reach	  the	  age	  of	  majority	  and	  must	  continue	  to	  negotiate	  the	  psychological	  presence	  of	  an	  absent	  loved	  one,	  whether	  parent	  or	  sibling.	  Studies	  have	  also	  ventured	  into	  the	  benefits	  of	  specialized	  foster	  care	  versus	  traditional	  foster	  care	  as	  evidenced	  by	  the	  renowned	  Bucharest	  Early	  Intervention	  Project,	  a	  randomized	  controlled	  study	  conducted	  in	  Romania	  on	  136	  children	  who	  were	  abandoned	  as	  infants	  and	  then	  randomly	  assigned	  to	  either	  institutional	  or	  foster	  care.	  Cognitive	  development	  was	  studied	  through	  54	  months	  of	  age	  with	  those	  children	  in	  family	  based	  protective	  placement	  faring	  better	  than	  those	  who	  remained	  in	  an	  institutional	  setting	  (Nelson,	  et.	  al,	  2007;	  Zeanah,	  et.	  al,	  2003).	  	  Studies	  have	  sought	  to	  replicate	  findings	  that	  suggest	  that	  removal	  from	  an	  institution	  and	  subsequent	  placement	  into	  foster	  care	  before	  age	  two	  can	  facilitate	  recovery	  in	  areas	  of	  deficit.	  Of	  particular	  concern	  with	  respect	  to	  social	  orphans	  and	  the	  discourse	  directed	  by	  permanency	  is	  the	  social	  orphan’s	  ability	  to	  form	  healthy	  attachments.	  The	  majority	  of	  studies	  continue	  to	  focus	  on	  children	  located	  in	  Romania	  and	  Eastern	  Europe	  and	  tend	  to	  focus	  on	  the	  challenges	  adult	  caregivers	  will	  likely	  confront	  rather	  than	  the	  social	  orphan’s	  perception	  of	  institutionalization	  (EveryChild,	  2009;	  Howe	  &	  Fearnley,	  2003;	  O’Conner	  &	  Rutter,	  2000;	  Smyke,	  Dumitrescu	  &	  Zeanah,	  2002).	  Thus,	  the	  current	  body	  of	  literature	  is	  largely	  bereft	  of	  the	  voices	  of	  adolescent	  social	  orphans	  who	  reside	  in	  institutional	  settings	  having	  neither	  been	  placed	  in	  foster	  care	  prior	  to	  age	  two	  nor	  having	  achieved	  legal	  permanence	  in	  the	  context	  of	  family.	  Unlike	  infants	  and	  toddlers,	  this	  population	  has	  marked	  and	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surpassed	  each	  developmental	  milestone	  in	  the	  confines	  of	  a	  facility	  devoid	  of	  parental	  affection	  while	  at	  least	  one	  biological	  parent	  inhabits	  psychological	  if	  not	  physical	  space,	  unable	  to	  fulfill	  the	  traditional	  role	  of	  either	  mother	  or	  father.	  	  	  	  Furthermore,	  there	  is	  an	  absence	  of	  research	  exploring	  the	  psychological,	  social	  and	  civic	  development	  as	  opposed	  to	  the	  cognitive	  or	  intellectual	  development	  of	  institutionalized	  social	  orphans,	  and	  more	  specifically,	  their	  development	  of	  self-­‐identity	  and	  sense	  of	  social	  belonging.	  	  	  
Purpose	  and	  Contributions	  of	  this	  Study	  Investigative	  pursuits	  within	  the	  social	  sciences	  have	  been	  notable	  for	  both	  	  the	  absence	  of	  children’s	  voices	  and	  the	  powerful	  western	  construct	  of	  the	  family	  as	  primarily	  a	  private	  domain,	  supporting	  traditional	  notions	  of	  children	  as	  property,	  as	  beings	  to	  be	  acted	  upon	  rather	  than	  individuals	  with	  agency	  and	  value	  (Corsaro,	  1997;	  James	  &	  Prout,	  1997).	  Adolescent	  social	  orphans	  inhabit	  a	  unique	  sphere	  in	  that	  they	  are	  no	  longer	  afforded	  the	  privacy	  or	  protection	  of	  the	  family	  structure	  and	  once	  released	  from	  the	  confines	  of	  an	  institution,	  an	  inconsistent	  history	  of	  adult	  and	  peer	  relationships	  results	  primarily	  in	  the	  need	  for	  self-­‐reliance.	  	  Given	  the	  absence	  of	  investigations	  that	  focus	  on	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and	  the	  related	  sense	  of	  social	  belonging	  for	  adolescent	  social	  orphans,	  and,	  in	  particular,	  the	  cultural	  norms	  that	  impact	  this	  development,	  the	  unique	  contribution	  of	  this	  dissertation	  is	  the	  utilization	  and	  subsequent	  expansion	  of	  the	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ambiguous	  loss	  framework	  in	  order	  to	  better	  understand	  how	  institutionalized	  youth	  experience	  these	  parallel	  processes	  in	  the	  context	  of	  protective	  custody.	  In	  addition,	  this	  study	  makes	  explicit	  the	  role	  of	  culture	  in	  the	  construction	  of	  identity	  as	  well	  as	  the	  application	  and	  extension	  of	  the	  ambiguous	  loss	  framework.	  The	  concept	  of	  family	  in	  the	  state	  of	  Colombia	  is	  imbued	  with	  the	  cultural	  norms	  of	  
machismo,	  male	  dominance	  within	  the	  family,	  marianismo,	  female	  submission,	  religiosity,	  personalismo,	  the	  value	  placed	  upon	  personal	  characteristics	  such	  as	  integrity,	  respeto,	  adherence	  to	  authority	  and	  familismo,	  attachment,	  loyalty	  and	  reciprocity	  within	  nuclear	  and	  extended	  families	  (DiGiunta,	  Uribe	  Tirado	  &	  Araque	  Márquez,	  2011).	  This	  study	  highlights	  the	  mediating	  effects	  of	  these	  norms	  on	  the	  process	  of	  identity	  formation	  for	  adolescents	  whose	  social	  location	  within	  Colombia	  exists	  outside	  parental	  care.	  	  A	  deeper	  understanding	  of	  the	  lived	  experiences	  of	  these	  adolescents	  on	  the	  part	  of	  child	  welfare	  professionals	  can	  be	  used	  to	  create	  procedures	  that	  better	  prepare	  adolescent	  social	  orphans	  in	  Colombia	  for	  their	  transition	  from	  institutional	  care	  into	  adulthood.	  In	  addition	  to	  the	  implementation	  of	  clinical	  procedures	  compatible	  with	  societal	  norms	  that	  are	  designed	  to	  improve	  social	  outcomes	  for	  these	  youth,	  lessons	  learned	  from	  current	  practices	  in	  Colombia	  can	  be	  transported	  to	  the	  United	  States	  and	  examined	  for	  application	  in	  an	  alternative	  social	  structure	  that	  also	  experiences	  the	  phenomenon	  of	  social	  orphans.	  A	  more	  thorough	  comprehension	  of	  the	  impact	  of	  these	  primal	  losses	  and	  the	  cultural	  context	  in	  which	  they	  occur,	  as	  articulated	  by	  adolescents	  who	  have	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experienced	  the	  trauma	  of	  both	  institutionalization	  as	  well	  as	  separation	  from	  one’s	  family	  of	  origin,	  can	  help	  inform	  treatment	  strategies	  for	  practitioners	  both	  in	  the	  United	  States	  as	  well	  as	  Colombia	  that	  not	  only	  respect,	  but	  also	  include	  the	  adolescents’	  psychological	  construct	  of	  family	  and	  wishes	  for	  the	  future.	  The	  evidence	  in	  this	  study	  suggests	  that	  disregard	  for	  the	  social	  orphan’s	  psychological	  embrace	  of	  the	  absent	  parent(s)	  results	  in	  increased	  feelings	  of	  social	  isolation.	  	  
Theoretical	  Framework	  	   The	  theories	  that	  inform	  this	  study,	  ambiguous	  loss,	  attachment	  and	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  are	  closely	  related	  and	  are	  best	  imagined	  as	  concentric	  circles,	  a	  holistic	  symbol	  in	  indigenous	  cultures	  that	  represent	  processes,	  interrelationships,	  wholeness	  and	  multiple	  layers	  of	  meaning	  (Absolon,	  2010).	  Concentric	  circles	  are	  cyclical,	  circular	  and	  relational	  and	  each	  of	  the	  three	  theories	  that	  inform	  this	  investigation	  are	  embedded	  in	  the	  other,	  an	  ambiguous	  loss	  cannot	  be	  perceived	  but	  for	  the	  implicit	  attachment	  that	  undergirds	  the	  relationship	  and	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  reflect	  the	  importance	  of	  oneself	  in	  relation	  to	  others.	  The	  application	  of	  an	  ambiguous	  loss	  framework	  to	  the	  adolescent	  social	  orphan	  not	  only	  acknowledges	  the	  absent	  biological	  parent	  but	  lays	  bare	  the	  impact	  of	  this	  privation	  and	  facilitates	  the	  acceptance	  of	  a	  more	  fluid	  formulation	  of	  past,	  present	  and	  future	  family	  structures.	  	  	  
	   	   21	   	  
	   	  
	  	  
Figure	  1.2:	  Theoretical	  Framework;	  the	  Process	  of	  Identity	  Formation	  for	  the	  
Adolescent	  Social	  Orphan	  
	  	  	   The	  recognition	  and	  utilization	  of	  a	  discrete	  cultural	  lens	  extends	  the	  application	  of	  each	  theory	  to	  encompass	  the	  social	  norms	  of	  the	  society	  into	  which	  these	  youth	  are	  born.	  	  Familismo	  necessarily	  shapes	  the	  Colombian	  adolescent	  social	  orphan’s	  view	  of	  the	  absent	  biological	  parent(s)	  as	  does	  machismo	  and	  marianismo	  and	  ultimately	  gives	  this	  irresolvable	  loss	  its	  own	  unique	  contours.	  Ambiguous	  Loss	  Theory	  The	  work	  of	  Pauline	  Boss	  (2004,	  2006,	  2007,	  2009),	  specifically	  ambiguous	  loss	  theory	  and	  its	  application,	  suggests	  that	  youth	  who	  meet	  the	  criteria	  of	  social	  
Sense	  of	  Self	  and	  Future	  Orientation	  
Ambiguous	  Loss	  
Attachment	   Identity	  Agents	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orphan	  and	  experience	  the	  impact	  of	  institutionalization	  will	  face	  special	  challenges	  as	  a	  result	  of	  the	  irresolvable	  loss	  of	  a	  loved	  one,	  in	  this	  case,	  the	  biological	  parent.	  	  Ambiguous	  loss	  theory	  includes	  two	  distinct	  types	  of	  loss:	  Type	  One	  is	  best	  understood	  as	  the	  psychological	  presence	  and	  physical	  absence	  of	  a	  loved	  one.	  Common	  examples	  of	  Type	  One	  ambiguous	  loss	  include	  absence	  as	  a	  result	  of	  adoption,	  foster	  care,	  migration	  and	  divorce	  while	  extreme	  examples,	  applicable	  in	  the	  context	  of	  Colombian	  culture	  include	  kidnapping	  and	  natural	  disasters.	  Type	  Two	  ambiguous	  loss	  is	  best	  understood	  as	  the	  physical	  presence	  yet	  psychological	  absence	  of	  a	  loved	  one,	  often	  manifested	  in	  families	  where	  dementia	  and	  autism	  spectrum	  disorders	  are	  present	  and	  have	  resulted	  in	  the	  loss	  of	  a	  reciprocal	  relationship.	  	  Of	  importance	  with	  respect	  to	  this	  study	  is	  Boss’s	  (2004,	  2007)	  assertion	  that	  an	  irresolvable	  loss	  exists	  without	  any	  socially	  recognized	  rituals	  and	  therefore,	  unlike	  death,	  closure	  is	  impossible.	  Without	  closure,	  confusion	  reigns	  and	  subsequently	  freezes	  the	  grieving	  process,	  impacting	  cognitive	  performance	  as	  well	  as	  emotional	  regulation	  (1999).	  For	  children,	  the	  behavioral	  manifestations	  of	  this	  loss	  mimic	  the	  symptoms	  of	  Post	  Traumatic	  Stress	  Disorder	  (PTSD)	  but	  rather	  than	  a	  reaction	  to	  a	  discrete	  event,	  the	  trauma	  inherent	  in	  an	  irresolvable	  loss	  is	  on-­‐going.	  Equally	  important,	  an	  ambiguous	  loss	  framework	  provides	  a	  relational	  rather	  than	  pathological	  lens	  with	  which	  to	  view	  the	  individual’s	  functioning	  as	  it	  reconnects	  the	  behavior	  to	  the	  unresolved	  absence	  of	  the	  loved	  one.	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Some	  studies	  have	  extended	  this	  framework	  to	  the	  foster	  care	  population	  in	  the	  United	  States	  and	  have	  identified	  the	  presence	  of	  loss	  as	  a	  contributing	  factor	  to	  behavioral	  as	  well	  as	  attachment	  issues	  for	  these	  youth	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007;	  Viboch,	  2005).	  Given	  the	  connection	  between	  loss	  and	  behavioral	  problems,	  Viboch	  (2005)	  has	  suggested	  the	  implementation	  of	  a	  loss	  survey	  in	  the	  initial	  assessment	  of	  at	  risk	  youth	  in	  order	  to	  determine	  the	  number	  of	  losses	  the	  adolescent	  has	  experienced.	  Typical	  adolescent	  responses	  to	  grief	  include	  anger,	  irritability	  and	  poor	  concentration,	  among	  others,	  and	  when	  loss	  is	  unacknowledged,	  behavior	  is	  often	  viewed	  as	  pathological	  or	  manipulative.	  She	  argues	  that	  constructive	  responses	  to	  the	  impact	  of	  loss	  upon	  the	  adolescent’s	  cognitive,	  emotional	  and	  social	  functioning	  will	  improve	  rather	  than	  exacerbate	  the	  negative	  behaviors	  of	  grieving	  children	  (Viboch,	  2005).	  	  However,	  this	  framework	  has	  not	  yet	  been	  utilized	  to	  understand	  the	  lived	  experiences	  of	  institutionalized	  children	  and	  more	  specifically,	  adolescents.	  Nor	  has	  the	  intersection	  between	  ambiguous	  loss	  theory	  and	  cultural	  norms	  been	  examined	  in	  an	  attempt	  to	  make	  explicit	  the	  mechanisms	  through	  which	  this	  irresolvable	  loss	  is	  mediated.	  These	  mechanisms	  include	  gender	  and	  more	  specifically	  the	  concepts	  of	  
marianismo	  and	  machismo,	  traditional	  adherence	  to	  authority,	  religion	  and	  
personalismo.	  At	  present,	  ambiguous	  loss	  theory	  has	  not	  yet	  entered	  the	  lexicon	  of	  the	  professionals	  charged	  to	  work	  with	  these	  youth	  in	  Colombia	  despite	  the	  fact	  that	  these	  social	  orphans	  have	  experienced	  multiple	  irresolvable	  losses.	  Past	  losses	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include	  biological	  family	  members	  while	  current	  losses	  center	  upon	  institutional	  employees	  and	  the	  children	  with	  whom	  these	  youth	  reside.	  Nor	  has	  this	  framework	  explored	  the	  cultural	  losses	  that	  are	  accrued	  with	  the	  transition	  into	  institutional	  care;	  that	  is,	  one’s	  role	  in	  society	  as	  it	  relates	  to	  gender	  as	  well	  as	  the	  rupture	  of	  familial	  support	  and	  reciprocity,	  hallmarks	  of	  familismo.	  Interpretation	  of	  the	  qualitative	  data	  provided	  by	  these	  youth,	  when	  viewed	  through	  the	  dual	  lens	  of	  ambiguous	  loss	  and	  cultural	  norms,	  facilitates	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  meaning	  of	  physically	  absent	  but	  psychologically	  present	  with	  respect	  to	  the	  family	  members	  from	  whom	  they	  are	  separated.	  Given	  that	  societal	  rituals	  such	  as	  funerals,	  death	  certificates	  and	  memorials	  seldom	  accompany	  an	  ambiguous	  loss	  as	  they	  do	  a	  traditional	  death,	  scant	  attention	  is	  generally	  paid	  to	  the	  long	  term	  ramifications	  of	  such	  loss	  on	  the	  psychological	  construction	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  sense	  of	  family	  as	  well	  as	  social	  belonging	  (Boss,	  2004).	  	  Therefore,	  the	  incorporation	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  meaning	  of	  this	  loss	  and	  its	  impact	  on	  his	  or	  her	  identity,	  particularly	  in	  the	  sense	  of	  social	  connectedness	  and	  the	  formation	  of	  community,	  can	  shed	  much	  light	  on	  the	  trajectory	  the	  adolescent	  imagines	  for	  his	  or	  her	  future.	  In	  addition,	  the	  elucidation	  of	  the	  social	  orphan’s	  imagined	  pathway	  into	  adulthood,	  as	  well	  as	  the	  psychological	  family	  he	  or	  she	  has	  constructed,	  creates	  opportunities	  for	  either	  dissension	  or	  accord	  between	  the	  adolescent	  and	  his	  or	  her	  institutional	  caregiver.	  The	  incorporation	  of	  their	  voices	  into	  the	  literature,	  particularly	  in	  a	  cultural	  context	  that	  historically	  embraces	  traditional	  notions	  of	  family	  will	  provide	  insight	  into	  the	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practical	  meaning	  of	  here	  but	  not	  here,	  the	  underlying	  sentiment	  with	  respect	  to	  the	  absent	  loved	  one	  when	  a	  social	  orphan	  has	  reached	  adulthood	  in	  the	  absence	  of	  a	  normative	  social	  structure.	  The	  explicit	  recognition	  of	  cultural	  norms	  in	  this	  study	  facilitates	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  data	  as	  well	  as	  a	  basis	  with	  which	  to	  analyze	  the	  similarities	  as	  well	  as	  differences	  between	  adolescent	  social	  orphans	  who	  reside	  in	  Colombia	  in	  contrast	  to	  those	  youth	  who	  populate	  the	  foster	  care	  system	  in	  the	  United	  States.	  	  The	  psychological	  construct	  of	  the	  absent	  parent	  is	  imbued	  with	  specific	  images	  inherent	  in	  the	  Colombian	  conceptualization	  of	  family.	  The	  profundity	  of	  
familismo	  lies	  not	  only	  in	  the	  importance	  attributed	  to	  family	  but	  also	  in	  the	  specific	  qualities	  of	  attachment,	  loyalty	  and	  reciprocity	  among	  immediate	  and	  extended	  members	  of	  a	  given	  clan	  (DiGiunta,	  et.	  al,	  2011).	  The	  impact	  of	  this	  concept	  upon	  the	  adolescent	  social	  orphan	  as	  well	  as	  the	  influence	  of	  machismo,	  that	  is,	  the	  expectation	  of	  male	  dominance,	  positive	  in	  its	  attribute	  of	  strength	  while	  imbued	  with	  negative	  connotations	  from	  a	  feminist	  perspective	  that	  recoils	  from	  female	  submission,	  is	  an	  integral	  component	  of	  this	  study	  as	  the	  inclusion	  of	  culture	  in	  the	  ambiguous	  loss	  framework	  creates	  a	  more	  robust	  theory.	  	  A	  second	  contribution	  of	  this	  dissertation	  is	  the	  practical	  expansion	  of	  the	  ambiguous	  loss	  framework	  in	  order	  to	  provide	  professionals	  with	  alternative	  treatment	  strategies	  in	  their	  preparation	  of	  these	  adolescent	  social	  orphans	  for	  transition	  into	  adulthood	  and	  membership	  in	  the	  broader	  community.	  Commitment	  to	  the	  impact	  and	  behavioral	  manifestation	  of	  ambiguous	  loss	  and	  family	  boundary	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ambiguity	  on	  adolescent	  social	  orphans	  may	  create	  new	  opportunities	  for	  professional	  development	  for	  caretakers	  entrusted	  with	  the	  physical	  and	  emotional	  well-­‐being	  of	  these	  youth.	  The	  evidence	  provided	  in	  this	  study	  with	  respect	  to	  the	  role	  of	  identity	  agents	  also	  offers	  practitioners	  an	  opportunity	  to	  examine	  successful	  practices	  attributed	  to	  identity	  agents	  from	  the	  vantage	  point	  of	  institutionalized	  youth	  in	  a	  culture	  imbued	  with	  traditional	  Latino	  values.	  	  Engagement	  with	  this	  framework	  diminishes	  the	  propensity	  to	  view	  the	  grieving	  behaviors	  associated	  with	  loss	  in	  a	  pathological	  rather	  than	  relational	  light	  and	  promotes	  the	  importance	  of	  mutual,	  reciprocal	  relationships	  between	  available	  adults	  and	  institutionalized	  youth.	  As	  well	  as	  an	  emphasis	  on	  the	  creation	  of	  positive	  bonds	  and	  active	  engagement	  in	  the	  social	  orphan’s	  identity	  formation,	  this	  model	  encourages	  practitioners	  to	  expand	  the	  definition	  of	  family	  and	  accept	  the	  fluid	  nature	  of	  the	  boundaries	  these	  youth	  create	  with	  respect	  to	  this	  concept.	  With	  respect	  to	  ambiguous	  loss,	  a	  number	  of	  treatment	  strategies	  have	  been	  promoted	  as	  more	  effective	  in	  terms	  of	  improving	  one’s	  ability	  to	  cope	  with	  the	  grief	  associated	  with	  the	  irresolvable	  nature	  of	  this	  loss.	  Training	  staff	  to	  actively	  assist	  social	  orphans	  in	  the	  task	  of	  identity	  and	  attachment	  revision	  is	  likely	  to	  increase	  the	  adolescent’s	  tolerance	  for	  the	  ambiguity	  associated	  with	  the	  loss	  of	  an	  absent	  family	  member.	  Meaningful	  responsibility	  and	  membership	  in	  the	  community	  can	  assist	  with	  role	  reconstruction	  and	  social	  belonging.	  Constructive,	  therapeutic	  consequences	  for	  the	  misbehavior	  often	  prevalent	  in	  children	  who	  have	  experienced	  ambiguous	  loss	  increases	  the	  likelihood	  of	  loosening	  the	  ties	  between	  behavioral	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problems,	  negative	  interactions	  with	  adults	  and	  increased	  disengagement	  from	  potential	  identity	  agents	  (Boss,	  2004,	  2007;	  Viboch,	  2005).	  A	  deeper	  understanding	  of	  the	  cultural	  norms	  that	  surround	  the	  adolescent	  social	  orphan	  is	  essential	  in	  the	  implementation	  of	  best	  practices	  if	  concordance	  is	  to	  be	  achieved	  between	  youth	  and	  practitioner.	  Given	  the	  chronological	  age	  of	  adolescent	  social	  orphans	  and	  global	  trends	  with	  respect	  to	  adoption,	  these	  youth	  will	  transition	  from	  the	  institutions	  in	  which	  they	  live	  and	  into	  society	  with	  institutional	  employees	  as	  their	  role	  models,	  their	  teachers	  and	  their	  fictive	  family.	  The	  ability	  of	  professional	  and	  paraprofessional	  staff	  to	  connect	  with	  and	  prepare	  these	  children	  for	  the	  future	  is	  greatly	  enhanced	  when	  the	  adolescent’s	  representation	  of	  his	  or	  her	  self	  is	  better	  understood	  as	  well	  as	  embraced	  by	  the	  people	  entrusted	  with	  his	  or	  her	  care.	  The	  purpose	  of	  this	  qualitative	  study	  is	  an	  attempt	  to	  utilize	  the	  ambiguous	  loss	  framework	  in	  order	  to	  determine	  whether	  it	  has	  validity	  with	  this	  population,	  institutionalized	  adolescent	  social	  orphans	  in	  Colombia.	  The	  study	  endeavors	  to	  make	  explicit	  the	  role	  of	  culture,	  its	  intersection	  with	  theory	  and	  its	  subsequent	  application	  to	  this	  population.	  Boss	  (2004)	  suggests	  that	  good	  theory	  is	  useful	  theory;	  as	  such	  this	  study	  seeks	  to	  transport	  best	  practices,	  as	  elucidated	  by	  the	  evidence,	  to	  practitioners	  in	  the	  United	  States	  and	  elsewhere	  and	  thereby	  improve	  outcomes	  for	  institutionalized	  social	  orphans.	  In	  addition,	  this	  study	  attempts	  to	  privilege	  the	  importance	  of	  social	  belonging	  as	  well	  as	  connection	  with	  secure	  adults	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in	  the	  process	  of	  identity	  formation	  for	  those	  adolescents	  who	  live	  outside	  parental	  care.	  Core	  research	  questions	  are:	  
1. 	  How	  does	  ambiguous	  loss	  influence	  a	  social	  orphan’s	  social	  construction	  of	  
biological	  as	  well	  as	  psychological	  family?	  
	  
2. How	  do	  adolescent	  social	  orphans	  identify	  identity	  agents	  within	  the	  context	  of	  
the	  institution?	  
	  
3. How	  do	  adolescent	  social	  orphans	  sense	  of	  social	  belonging	  shape	  their	  future	  
orientation?	  	   Clarke	  and	  Cochrane	  (1998)	  posit	  that	  whether	  social	  problems	  emerge	  as	  either	  issues	  of	  social	  justice	  or	  social	  order,	  they	  are	  generally	  associated	  with	  the	  idea	  that	  something	  must	  be	  done	  to	  rectify	  the	  issue.	  The	  underlying	  assumption	  of	  ambiguous	  loss	  theory	  is	  one	  of	  a	  relational	  rather	  than	  a	  pathological	  disorder	  (Boss,	  2004),	  thus	  removing	  the	  stigma	  often	  associated	  with	  institutionalized	  youth	  and	  placing	  the	  potential	  response	  to	  the	  institutionalization	  of	  social	  orphans	  in	  the	  realm	  of	  social	  justice.	  	   In	  its	  current	  construction,	  the	  institutionalization	  of	  children	  and	  in	  particular,	  adolescents,	  appears	  to	  be	  a	  response	  that	  is	  designed	  to	  create	  social	  order	  rather	  than	  dispense	  justice.	  With	  locked	  facilities	  replete	  with	  guards,	  this	  choice	  of	  child	  protection	  might	  be	  construed	  as	  a	  form	  of	  incarceration,	  especially	  for	  those	  youth	  who	  experience	  this	  phenomenon.	  Clarke	  and	  Cochrane	  (1998)	  note	  that	  responses	  such	  as	  deprivation	  and	  incarceration	  are	  used	  to	  control	  populations	  such	  as	  juvenile	  delinquents,	  drug	  dealers	  and	  terrorists.	  Based	  on	  available	  information	  with	  respect	  to	  current	  conditions,	  one	  might	  argue	  that	  the	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institutionalization	  of	  children	  deprives	  youth	  of	  their	  right	  to	  develop	  fully	  as	  the	  lack	  of	  a	  stable	  and	  loving	  family	  hinder	  emotional,	  physical	  and	  intellectual	  growth	  (EveryChild,	  2009).	  	   Theories	  of	  ambiguous	  loss,	  attachment	  and	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  remove	  the	  negative	  stereotypes	  that	  are	  often	  attributed	  by	  an	  uninformed	  public	  to	  adolescents	  outside	  parental	  care.	  Few	  will	  argue	  with	  the	  importance	  of	  a	  safe	  and	  consistent	  adult	  figure,	  typically	  the	  parent,	  during	  the	  first	  three	  years	  of	  life.	  Empirical	  research	  has	  offered	  evidence	  of	  the	  importance	  of	  both	  attachment	  representations	  and	  the	  availability	  of	  social	  capital	  with	  respect	  to	  the	  developmental	  tasks	  of	  identity	  formation	  and	  emerging	  adulthood	  (Avery,	  2010).	  Successful	  youth	  development	  is	  inextricably	  linked	  to	  relationships	  within	  the	  family	  of	  origin,	  thus	  highlighting	  the	  difficulty	  of	  these	  tasks	  for	  children	  in	  care.	  The	  biological	  family	  typically	  serves	  as	  a	  base	  of	  operations	  for	  the	  explorations	  that	  occur	  prior	  to	  adulthood,	  both	  in	  the	  literal	  and	  figurative	  sense	  (Bowlby,	  1969).	  In	  the	  absence	  of	  the	  biological	  parent(s),	  the	  creation	  of	  healthy	  attachment	  representations	  becomes	  increasingly	  complex	  for	  the	  adolescent	  social	  orphan.	  Institutionalized	  youth	  are	  more	  likely	  to	  be	  isolated	  from	  the	  larger	  communities	  within	  which	  the	  facility	  lies,	  thereby	  impacting	  his	  or	  her	  ability	  to	  create	  meaningful	  social	  connections	  or	  dispel	  the	  negative	  stereotypes	  that	  surround	  this	  social	  location.	  Contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  encourage	  us	  to	  imagine	  those	  previously	  unknown	  adults	  who	  might	  be	  in	  a	  position	  to	  create	  a	  secure	  bond	  with	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the	  adolescent	  social	  orphan	  and	  improve	  attachment	  capabilities	  while	  recognizing	  the	  role	  ambiguous	  loss	  will	  play	  in	  the	  formation	  of	  new	  relationships.	  Contextual	  theories	  of	  identity	  development	  include	  both	  social	  capital	  as	  well	  as	  attachment	  theories	  while	  Cole	  (1996)	  and	  Valsiner	  (1988)	  suggest	  that	  the	  individual	  and	  his	  or	  her	  context	  are	  so	  closely	  intertwined	  that	  it	  is	  impossible	  to	  study	  one	  without	  the	  other.	  	  Furthermore,	  should	  the	  incarceration	  of	  children	  in	  the	  form	  of	  institutionalization	  remain	  necessary	  in	  that	  no	  other	  available	  option	  exists	  with	  which	  to	  provide	  protection	  for	  this	  vulnerable	  population,	  the	  contributions	  of	  this	  study	  expand	  the	  concept	  of	  social	  orphan	  and	  help	  create	  protective	  measures	  that	  are	  child	  centered	  and	  informed	  by	  the	  young	  adults	  for	  whom	  permanency	  has	  eluded.	  This	  study	  also	  makes	  explicit	  the	  role	  of	  culture	  and	  the	  mediating	  effects	  of	  social	  norms	  in	  both	  the	  construction	  of	  identity	  as	  well	  as	  the	  transition	  into	  young	  adulthood	  for	  institutionalized	  adolescents.	  It	  also	  endeavors	  to	  expand	  current	  conceptualizations	  of	  family	  boundaries	  in	  order	  to	  create	  space	  for	  the	  more	  fluid	  psychological	  representations	  of	  family	  membership	  typically	  espoused	  by	  the	  adolescent	  social	  orphan.	  The	  study	  is	  organized	  as	  follows:	  chapter	  two	  will	  provide	  a	  review	  of	  the	  theoretical	  literature	  with	  respect	  to	  ambiguous	  loss	  theory	  and	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation.	  Chapter	  three	  discusses	  the	  methodology,	  including	  research	  design	  and	  rationale,	  participants	  and	  setting,	  data	  collection	  methods	  and	  participant	  biographies.	  The	  results	  are	  offered	  in	  chapters	  four,	  five	  and	  six.	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Chapter	  four	  discusses	  the	  influence	  of	  ambiguous	  loss	  on	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  social	  construction	  of	  biological	  and	  psychological	  family	  while	  chapter	  five	  seeks	  to	  answer	  the	  question,	  how	  do	  adolescent	  social	  orphans	  identify	  identity	  
agents	  in	  the	  context	  of	  the	  institution?	  Chapter	  six	  explores	  the	  intersection	  between	  social	  belonging	  and	  future	  orientation	  while	  chapter	  seven	  offers	  a	  discussion	  as	  well	  as	  implications	  for	  social	  work	  practice.	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I	  think	  that	  the	  mother	  and	  the	  father	  have	  to	  love	  their	  kids,	  that	  when	  they	  have	  
children,	  they	  can’t	  leave	  their	  children	  –	  Jhoel,	  age	  14	  
	  
	  
Theoretical	  Literature	  	   The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  explore	  the	  perception	  of	  family	  roles	  and	  relational	  bonds	  as	  held	  by	  institutionalized	  social	  orphans,	  that	  is,	  youth	  with	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  The	  researcher	  sought	  to	  understand	  the	  youths’	  psychological	  construction	  of	  family	  as	  well	  as	  their	  perceptions	  of	  identity	  and	  social	  belonging	  as	  they	  prepared	  to	  transition	  into	  adulthood	  and	  leave	  the	  confines	  of	  the	  institution.	  In	  addition,	  this	  researcher	  sought	  to	  highlight	  the	  role	  of	  culture	  and	  examine	  its	  impact	  on	  the	  adolescent	  social	  orphan	  with	  respect	  to	  family	  membership.	  This	  study	  is	  informed	  by	  three	  theoretical	  frameworks;	  ambiguous	  loss,	  adolescent	  identity	  formation	  and	  attachment	  theory.	  	  
Ambiguous	  Loss	  Theory	  The	  concept	  of	  ambiguous	  loss	  emerged	  from	  three	  decades	  of	  clinical	  work	  by	  Dr.	  Pauline	  Boss,	  a	  family	  therapist	  who	  received	  her	  PhD.	  in	  Child	  Development	  and	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Family	  Studies	  from	  the	  University	  of	  Wisconsin	  –	  Madison	  in	  1975.	  In	  its	  simplest	  form,	  ambiguous	  loss	  is	  best	  understood	  as	  the	  irresolvable	  loss	  of	  a	  loved	  one	  as	  the	  absence	  of	  death	  precludes	  closure	  (Boss,	  1999,	  2004,	  2007).	  Boss	  first	  noted	  this	  phenomenon	  within	  families	  where	  fathers	  were	  physically	  present	  but	  psychologically	  absent.	  Further	  exploration	  resulted	  in	  the	  realization	  that	  psychological	  absence	  was	  not	  merely	  limited	  to	  absent	  fathers,	  but	  to	  any	  member	  of	  the	  family	  who	  was,	  according	  to	  Boss,	  there	  but	  not	  there	  (Boss,	  2007).	  From	  these	  observations,	  as	  well	  as	  intuition,	  the	  more	  descriptive	  term	  of	  ambiguous	  loss	  emerged.	  Two	  specific	  types	  of	  loss	  comprise	  this	  theory:	  Type	  One	  indicates	  the	  physical	  absence	  and	  psychological	  presence	  of	  the	  loved	  one	  while	  Type	  Two	  denotes	  psychological	  absence	  with	  physical	  presence.	  Catastrophic	  examples	  of	  Type	  One	  ambiguous	  loss	  include	  the	  disappearance	  of	  persons	  lost	  to	  sea,	  in	  natural	  disasters	  and	  as	  the	  result	  of	  kidnappings.	  More	  common	  examples	  include	  divorce,	  adoption,	  foster	  care	  and	  migration.	  Catastrophic	  examples	  of	  Type	  Two	  ambiguous	  loss	  include	  illnesses	  such	  as	  Alzheimer’s	  Disease	  or	  Autism	  Spectrum	  Disorder	  while	  less	  traumatic	  cases	  center	  upon	  family	  members	  whose	  preoccupation	  with	  work,	  addictions	  such	  as	  video	  games	  and	  gambling,	  or	  other	  activities	  that	  render	  them	  physically	  present	  but	  psychologically	  absent	  (Boss,	  2010).	  Despite	  common	  references	  to	  the	  ambiguous	  losses	  suffered	  at	  the	  individual	  level,	  entire	  nations	  and	  groups	  of	  people	  can	  be	  and	  have	  been	  impacted	  by	  such	  loss,	  for	  example,	  the	  experiences	  of	  Jews	  during	  the	  Holocaust	  and	  the	  enforced	  slavery	  of	  Africans	  prior	  to	  the	  Civil	  War	  in	  the	  United	  States	  (Baetz	  &	  Thorngren,	  2006).	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To	  further	  unpack	  this	  experience,	  an	  ambiguous	  loss	  is	  a	  profound	  loss	  that	  occurs	  without	  clear	  boundaries	  or	  endings.	  Unlike	  death,	  which	  tends	  to	  be	  accompanied	  by	  expected	  events	  such	  as	  funerals,	  memorials,	  death	  certificates,	  obituaries,	  flowers,	  or	  other	  culturally	  endorsed	  events,	  there	  are	  no	  recognized	  rituals	  to	  help	  one	  grieve	  the	  loss	  (Betz,	  et.	  al,	  2006;	  Boss,	  2007;	  Luster,	  et.	  al,	  2008;	  Samuels,	  2009).	  Resolution	  is	  not	  possible	  and	  for	  social	  orphans,	  a	  false	  and	  prolonged	  hope	  of	  family	  reunification	  often	  characterizes	  the	  experience.	  Common	  responses	  to	  this	  type	  of	  loss	  include	  the	  construction	  of	  a	  new	  truth	  with	  respect	  to	  what	  children	  often	  interpret	  as	  a	  voluntary	  absence	  on	  the	  part	  of	  the	  birth	  parent(s).	  	  (Boss,	  2007;	  Viboch,	  2005).	  Several	  core	  assumptions	  form	  the	  basis	  of	  this	  theory.	  Ambiguous	  loss	  theory	  posits	  that	  the	  ambiguity	  freezes	  the	  grief	  process,	  ruptures	  the	  preconceived	  meaning	  of	  loss	  and	  prevents	  cognition,	  thus	  blocking	  coping	  and	  decision	  making	  processes.	  A	  relational	  rather	  than	  a	  psychic	  dysfunction,	  ambiguous	  loss	  cannot	  be	  an	  individual	  condition	  as	  it	  emanates	  from	  a	  situation	  that	  exists	  outside	  the	  person	  or	  family.	  This	  theoretical	  framework	  assumes	  a	  psychological	  family	  exists	  and	  that	  this	  may	  differ	  from	  the	  physical	  or	  legal	  family	  structure	  that	  has	  been	  created	  for	  an	  individual	  (Boss,	  2007,	  Samuels,	  2009).	  	  Constructed	  as	  such,	  it	  differs	  from	  individual	  perspectives	  on	  stress	  and	  trauma,	  such	  as	  Post	  Traumatic	  Stress	  Disorder	  (PTSD),	  in	  that	  it	  conceptualizes	  the	  stress	  as	  externally	  caused	  as	  well	  as	  ongoing.	  Treatment	  for	  PTSD	  tends	  to	  focus	  on	  pathology	  and	  seldom	  distinguishes	  between	  the	  situational	  trauma	  and	  stress	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inherent	  in	  ambiguous	  loss	  and	  the	  psychological	  illness	  of	  Post	  Traumatic	  Stress	  Disorder	  (Boss,	  2003).	  In	  comparison	  to	  ordinary	  loss,	  such	  as	  the	  death	  of	  a	  loved	  one,	  this	  theory	  posits	  that	  an	  ambiguous	  loss	  is	  significantly	  more	  stressful	  in	  that	  the	  assault	  is	  without	  end	  (Allen,	  2007;	  Boss,	  2003;	  Huebner,	  et.al,	  2007;	  Samuels,	  2009).	  	  The	  literature	  suggests	  that	  ambiguous	  loss	  leads	  people	  to	  think,	  feel	  and	  act	  in	  predictable	  ways	  (Whiting,	  2007).	  People	  often	  exhibit	  an	  inability	  to	  move	  on	  with	  their	  life.	  Uncertainty	  with	  respect	  to	  the	  loss	  leads	  to	  immobilization	  while	  confusion,	  distress,	  blocked	  coping	  processes	  and	  ambivalence	  tend	  to	  be	  hallmarks	  of	  ambiguous	  loss.	  The	  experience	  of	  helplessness	  in	  the	  face	  of	  unresolved	  loss	  can	  lead	  to	  depression,	  anxiety	  and	  relationship	  conflicts.	  Children	  and	  youth	  encounter	  increased	  difficulties	  with	  respect	  to	  the	  typical	  losses	  inherent	  in	  childhood,	  such	  as	  the	  death	  of	  a	  pet	  or	  the	  last	  day	  of	  school.	  Rather	  than	  pathologize	  individuals	  for	  what	  societal	  constructs	  perceive	  as	  the	  inability	  to	  move	  on	  and	  get	  over	  one’s	  grief	  in	  the	  face	  of	  continual	  uncertainty,	  the	  ambiguous	  loss	  framework	  seeks	  to	  normalize	  the	  ambiguity	  and	  discover	  ways	  to	  comprehend	  the	  broader	  context	  in	  which	  the	  loss	  occurred	  (Allen,	  2007).	  	  Baetz	  and	  Thorngren	  (2006)	  offer	  important	  contributions	  to	  the	  literature	  with	  respect	  to	  culture	  and	  loss.	  They	  note	  in	  their	  work	  with	  grieving	  families	  that	  the	  grieving	  process	  in	  the	  North	  American	  context	  is	  constricted	  and	  denied;	  portrayed	  as	  something	  to	  be	  avoided	  rather	  than	  experienced,	  with	  language	  that	  judges	  those	  who	  grieve	  longer	  as	  less	  than	  and	  weaker	  than	  those	  who	  do	  not.	  Ambiguous	  loss	  is	  characterized	  by	  the	  inability	  to	  find	  closure	  and	  yet	  North	  American	  society	  perceives	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this	  inability	  as	  malingering.	  Society	  tends	  to	  devalue	  compromise	  and	  adaptation	  and	  yet	  a	  principal	  goal	  for	  those	  persons	  who	  experience	  this	  type	  of	  loss	  is	  to	  learn	  to	  live	  with	  the	  paradox,	  here	  but	  not	  here	  (Boss,	  2010).	  A	  central	  challenge	  when	  faced	  with	  ambiguous	  loss	  is	  the	  ability	  to	  define	  the	  loss	  and	  create	  a	  meaningful	  narrative.	  The	  goal	  with	  respect	  to	  those	  persons	  who	  experience	  the	  chronic	  trauma	  of	  ambiguous	  loss	  is	  to	  learn	  how	  to	  increase	  one’s	  tolerance	  for	  ambiguity	  as	  well	  as	  embrace	  the	  paradox	  of	  learning	  to	  live	  well	  with	  irresolvable	  loss	  (Allen,	  2007;	  Boss,	  2004).	  Boss	  stresses	  that	  ambiguity	  is	  not	  synonymous	  with	  ambivalence	  and	  notes	  that	  it	  is	  ambivalence	  rather	  than	  ambiguity	  that	  is	  expressed	  at	  the	  individual	  level	  (Boss,	  2007).	  Therefore,	  ambiguity	  is	  the	  result	  of	  an	  external	  event,	  beyond	  the	  control	  of	  the	  individual,	  and	  in	  the	  case	  of	  an	  irresolvable	  loss,	  results	  in	  feelings	  of	  ambivalence,	  typically	  manifested	  in	  negative	  behaviors	  and,	  for	  the	  adolescent,	  the	  use	  of	  maladaptive	  coping	  strategies.	  Several	  discrete	  assumptions	  are	  embedded	  in	  this	  theory.	  As	  noted	  earlier,	  ambiguous	  loss	  theory	  assumes	  that	  a	  psychological	  family	  exists	  and	  this	  perceived	  construction	  of	  one’s	  family	  may,	  in	  fact,	  differ	  from	  the	  physical	  or	  legal	  structure.	  As	  an	  external	  condition,	  it	  is	  assumed	  to	  be	  neutral.	  The	  theory	  also	  assumes	  that	  cultural	  beliefs	  and	  values	  influence	  a	  family	  or	  person’s	  tolerance	  for	  ambiguity	  and	  how	  it	  is	  perceived	  and	  that	  within	  families	  there	  exists	  a	  natural	  resilience.	  The	  acknowledgment	  of	  cultural	  differences	  within	  ambiguous	  loss	  theory	  lends	  itself	  to	  further	  examination	  within	  a	  Latino	  context.	  The	  literature	  notes	  that	  culture	  is	  a	  primary	  factor	  influencing	  how	  people	  think,	  feel	  and	  cope	  with	  loss	  and	  within	  the	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Latino	  community,	  familism	  and	  spirituality	  play	  significant	  roles	  (Alarcón,	  2008;	  DeGarma	  &	  Martinez,	  2006;	  Ludwig,	  et.	  al,	  2006).	  Ritual	  celebrations	  of	  mass	  for	  the	  deceased,	  the	  perceived	  presence	  of	  the	  loved	  and	  extended	  familial	  support	  in	  ongoing	  celebrations	  of	  remembrance	  are	  consistent	  with	  the	  relational	  rather	  than	  psychiatric	  nature	  of	  ambiguous	  loss.	  Typical	  symptoms	  of	  ambiguous	  loss	  center	  upon	  the	  following	  four	  domains:	  physical,	  cognitive,	  behavioural	  and	  emotional.	  Physical	  symptoms	  may	  include	  fatigue,	  sleep	  disruption,	  headaches	  and	  stomachaches.	  Cognitive	  symptoms	  focus	  upon	  the	  loss	  in	  the	  form	  of	  preoccupation,	  rumination,	  worry	  and	  forgetfulness.	  A	  wide	  range	  of	  behavioral	  symptoms	  may	  be	  present	  and	  can	  include	  inactivity,	  hyperactivity,	  talkativeness,	  crying,	  avoidance,	  withdrawal	  and	  support	  seeking.	  Children	  may	  also	  exhibit	  behavioral	  symptoms	  such	  as	  negative	  interactions	  with	  adults,	  physical	  altercations	  with	  peers	  and	  poor concentration. Finally,	  the	  emotional	  symptoms	  of	  ambiguous	  loss	  can	  be	  manifested	  as	  loneliness,	  yearning,	  anger,	  relief,	  anxiety,	  fear,	  depression,	  apathy	  and	  irritability	  (Betz	  &	  Thorngren,	  2006;	  Viboch,	  2005).	  The	  literature	  emphasizes	  that	  children	  may	  respond	  to	  grief	  very	  differently	  than	  adults	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007;	  Samuels,	  2009;	  Viboch,	  2005).	  For	  example,	  while	  adults	  might	  typically	  respond	  to	  loss	  with	  sadness	  and	  tears,	  children	  are	  more	  likely	  to	  exhibit	  anger,	  poor	  concentration,	  oppositional	  behavior	  and	  fear.	  Boundary	  ambiguity;	  defined	  as	  confusion	  with	  respect	  to	  who	  is	  actually	  in	  the	  family,	  further	  complicates	  the	  experience	  for	  children.	  They	  may	  disengage	  from	  helping	  adults	  while	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consequences	  for	  grieving	  children	  without	  an	  accompanying	  therapeutic	  response	  can	  further	  exacerbate	  misbehavior	  (London	  Bocknek,	  Sanderson	  &	  Britner,	  2009;	  Viboch,	  2005).	  Rigidity	  and	  absolute	  responses	  tend	  to	  dominate	  interpersonal	  relationships	  for	  those	  persons	  who	  experience	  ambiguous	  loss.	  Individuals	  commonly	  deny	  the	  structural	  changes	  that	  accompany	  this	  loss	  as	  well	  as	  factual	  information;	  for	  example,	  maintaining	  that	  the	  absent	  person	  will	  return	  and	  life	  will	  resume	  as	  it	  was	  before.	  Displays	  of	  outrage	  should	  the	  absent	  person	  be	  excluded	  from	  the	  rituals	  of	  daily	  life	  often	  create	  intense	  conflict	  within	  existing	  relationships	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  Finally,	  the	  literature	  suggests	  that	  guilt	  is	  a	  typical	  reaction	  for	  those	  persons	  who	  after	  a	  period	  of	  time	  do,	  in	  fact,	  give	  themselves	  permission	  to	  lose	  hope	  of	  ever	  recovering	  the	  person	  or	  people	  who	  were	  lost	  to	  them.	  Responses	  in	  children	  can	  vary	  tremendously	  from	  those	  of	  adults	  and	  particular	  groups	  of	  children	  are	  at	  increased	  risk	  for	  the	  phenomenon	  of	  ambiguous	  loss.	  For	  example,	  children	  from	  families	  in	  which	  substance	  abuse	  is	  an	  issue	  or	  children	  from	  poor	  communities	  with	  higher	  rates	  of	  out	  of	  home	  placement,	  incarceration,	  deportation	  and	  chronic	  violence	  are	  more	  vulnerable	  to	  the	  phenomenon	  of	  ambiguous	  loss	  (London	  Bocknek,	  et.	  al,	  2009;	  Viboch,	  2005).	  	  The	  process	  of	  individual	  transformation	  from	  a	  place	  of	  uncertainty	  and	  immobilization	  to	  a	  psychological	  location	  in	  which	  either	  the	  child	  or	  adult	  is	  able	  to	  live	  well	  with	  unresolved	  grief	  includes	  six	  recursive	  guidelines,	  initially	  constructed	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by	  Pauline	  Boss	  and	  adapted	  to	  subsequent	  populations	  (Allen,	  2007;	  Boss,	  2003;	  Boss,	  2007).	  The	  guidelines	  are	  as	  follows:	  1. Finding	  meaning	  2. Tempering	  mastery	  3. Reconstructing	  identity	  4. Normalizing	  ambivalence	  5. Revising	  attachment	  6. Discovering	  hope	  
 As	  well	  as	  these	  guidelines,	  three	  themes	  in	  particular	  resonate	  throughout	  the	  literature	  on	  ambiguous	  loss.	  They	  include,	  naming	  the	  problem,	  the	  paradox	  of	  presence	  and	  absence	  and	  the	  recursive	  discovery	  of	  meaning	  and	  hope.	  Boss	  (2010)	  offers	  summary	  explanations	  for	  each	  of	  the	  guidelines	  and	  its	  role	  in	  the	  process	  of	  recovery;	  understood	  as	  the	  ability	  to	  live	  well	  and,	  in	  the	  case	  of	  children,	  develop	  well	  in	  the	  face	  of	  irresolvable	  loss.	  	  
Finding	  Meaning	  Finding	  meaning	  in	  the	  context	  of	  ambiguous	  loss	  is	  the	  act	  of	  making	  sense	  of	  what	  has	  happened.	  .	  Drewery	  and	  Winslade	  (1997)	  note	  that	  meaning	  is	  made	  through	  the	  process	  of	  telling	  stories	  and	  that	  we,	  as	  people,	  make	  meaning	  rather	  than	  having	  it	  made	  for	  us.	  As	  such,	  through	  the	  use	  of	  language,	  it	  lies	  within	  our	  ability	  to	  reconstruct	  meaning,	  as	  feelings	  and	  experiences	  are	  neither	  inherently	  good	  or	  bad,	  rather	  it	  is	  our	  perception	  of	  each	  event	  that	  labels	  them	  as	  such.	  	  The	  discovery	  of	  meaning	  is	  particularly	  complex	  with	  respect	  to	  ambiguous	  loss.	  For	  children,	  confusion	  dominates	  the	  process,	  muddies	  boundaries	  and	  raises	  the	  question	  of	  who,	  in	  fact,	  the	  parent	  figures	  actually	  are.	  The	  ensuing	  boundary	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ambiguity	  speaks	  to	  the	  need	  for	  flexibility	  on	  the	  part	  of	  professionals	  entrusted	  with	  the	  care	  of	  these	  children	  (Huebner,	  et.	  al,	  2007;	  Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  This	  process	  is	  particularly	  complicated	  for	  those	  children	  who	  may	  have	  experienced	  multiple	  mothers	  as	  a	  result	  of	  foster	  care	  and	  its	  transitional	  nature.	  Institutional	  caregivers	  and	  extended	  kin	  may	  also	  occupy	  psychological	  space	  as	  person	  with	  whom	  the	  adolescent	  social	  orphan	  has	  resided	  for	  a	  discrete	  period	  of	  time	  and	  for	  whom	  the	  label	  family	  may	  be	  attached.	  A	  dialectical	  rather	  than	  linear	  process,	  child	  welfare	  professionals	  are	  charged	  with	  active	  listening	  as	  well	  as	  assist	  the	  child	  in	  his	  or	  her	  capacity	  to	  think	  flexibly.	  	  	  Components	  of	  successful	  strategies	  in	  the	  attempt	  to	  make	  meaning	  include	  the	  professionals’	  ability	  to	  withhold	  judgment	  as	  well	  as	  their	  capacity	  to	  provide	  as	  much	  information	  as	  possible	  and	  therefore	  diminish	  the	  level	  of	  confusion	  within	  which	  the	  loss	  is	  embedded	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  Professionals	  must	  also	  learn	  to	  accept	  the	  child’s	  reality	  as	  a	  relational	  phenomenon	  as	  well	  as	  reconstruct	  traditionally	  rigid	  views	  of	  normalcy	  versus	  pathology,	  of	  family	  structure	  versus	  function	  and	  ultimately,	  who	  is	  considered	  family,	  psychologically	  as	  well	  as	  physically.	  For	  children	  who	  experience	  out	  of	  home	  placement	  and	  separation	  from	  their	  family	  of	  origin,	  there	  may	  be	  disagreement	  with	  respect	  to	  family	  membership	  as	  well	  as	  a	  lack	  of	  social	  validation	  in	  terms	  of	  agreed	  upon	  loss,	  relationships	  that	  are	  in	  transition	  and	  the	  role	  of	  courts	  in	  the	  reconstruction	  of	  family	  membership	  (Boss,	  2004;	  Lee	  &	  Whiting,	  2007).	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The	  process	  of	  meaning	  making	  in	  traditional	  families	  emanates	  from	  the	  agreed	  upon	  rituals	  and	  symbols	  that	  are	  the	  core	  of	  family	  life.	  Events	  such	  as	  birthday	  celebrations	  and	  holidays	  as	  well	  as	  the	  simple	  family	  rituals	  of	  everyday	  life	  enable	  one	  to	  make	  sense	  of	  the	  world.	  In	  situations	  of	  ambiguous	  loss,	  the	  disruption	  of	  such	  celebrations	  as	  a	  result	  of	  a	  traumatic	  loss	  without	  closure,	  impacts	  the	  ability	  to	  heal.	  Hence,	  the	  reconstruction	  of	  family	  interactions	  with	  the	  creation	  of	  new	  rituals	  can	  help	  provide	  meaning.	  Viktor	  Frankl,	  neurologist,	  psychiatrist	  and	  Holocaust	  survivor,	  posited	  that	  without	  meaning	  hope	  is	  impossible	  (Frankl,	  1963)	  and	  for	  victims	  of	  ambiguous	  loss,	  hopelessness	  leads	  to	  despair	  and	  complicates,	  as	  well	  as	  potentially	  negates,	  the	  healing	  process.	  
Tempering	  Mastery	  This	  concept	  requires	  the	  acquisition	  of	  comfort	  with	  a	  paradoxical	  mindset,	  for	  example,	  here	  but	  not	  here.	  The	  ability	  to	  hold	  two	  opposing	  ideas	  at	  the	  same	  time	  allows	  for	  a	  synthesis	  between	  insisting	  on	  the	  status	  quo	  and	  yearning	  for	  closure	  (Boss,	  2010).	  Tempering	  mastery	  is	  the	  act	  of	  balancing	  the	  need	  for	  control	  with	  the	  acceptance	  of	  an	  irresolvable	  loss.	  If	  successful,	  a	  psychological	  transformation	  occurs	  and	  one’s	  level	  of	  comfort	  increases	  with	  respect	  to	  ambiguity.	  	  Typically,	  those	  children	  who	  reside	  in	  institutions	  or	  foster	  care	  placements	  have	  neither	  voice	  nor	  influence	  with	  respect	  to	  their	  living	  arrangements	  and	  the	  frequency	  with	  which,	  if	  ever,	  they	  will	  see	  their	  biological	  parents	  or	  primary	  caregivers.	  Separation	  and	  loss	  as	  a	  result	  of	  multiple	  transitions	  increase	  the	  likelihood	  that	  adolescents	  will	  experience	  mistrust	  with	  respect	  to	  available	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caregivers	  and	  struggle	  with	  issues	  of	  control	  (Schofield	  &	  Beek,	  2005).	  Questions	  with	  respect	  to	  family	  reunification,	  the	  physical	  location	  of	  siblings	  and	  the	  birth	  parents’	  capacity	  to	  regain	  custody	  complicate	  the	  process	  of	  acceptance	  with	  respect	  to	  irresolvable	  loss.	  	  
 Viboch	  (2005)	  notes	  that	  those	  losses	  that	  are	  cloaked	  in	  secrecy	  or	  stigma,	  such	  as	  the	  removal	  of	  a	  child	  from	  one’s	  family	  of	  origin,	  present	  special	  challenges	  for	  both	  children	  and	  the	  child	  welfare	  professionals	  entrusted	  to	  care	  for	  them.	  She	  suggests	  that	  unlike	  a	  loss	  related	  to	  a	  finite	  event	  such	  as	  a	  death,	  ambiguous	  losses	  may	  go	  unrecognized	  by	  the	  larger	  community	  and	  trigger	  little,	  if	  any,	  support.	  Yet	  the	  ambiguity	  of	  having	  lost	  something	  that	  is	  essentially	  there,	  such	  as	  the	  biological	  parent,	  often	  produces	  stress	  and	  anxiety	  as	  the	  experience	  makes	  little	  sense	  to	  children	  and	  therefore	  cannot	  be	  named	  and	  subsequently	  grieved	  (Betz	  &	  Thorngren,	  2006;	  Powell	  &	  Afifi,	  2005). Children	  who	  are	  actively	  separated	  from	  their	  biological	  parents	  may	  feel	  prolonged	  insecurity	  with	  respect	  to	  reunification,	  and	  if	  a	  reunification	  occurs,	  experience	  yet	  another	  loss	  with	  respect	  to	  the	  years	  they	  are	  unable	  to	  regain.	  Repeated	  disappointments	  when	  expected	  reunions	  fail	  to	  materialize	  may	  produce	  an	  intense	  anger	  that	  creates	  barriers	  to	  steps	  such	  as	  naming	  the	  problem,	  finding	  meaning	  and	  embracing	  the	  paradox	  of	  presence	  and	  absence	  as	  well	  as	  impair	  the	  child’s	  ability	  to	  form	  healthy	  attachments	  in	  the	  future	  (Allen,	  2007;	  Passmore,	  2004;	  Viboch,	  2005).	  
 Reconstructing	  Identity	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   The	  central	  question	  in	  this	  process	  is	  “Who	  am	  I	  now?”	  Related	  questions	  include	  “To	  whom	  do	  I	  belong?”	  as	  well	  as	  “Who	  belongs	  to	  me?”	  Dependent	  upon	  one’s	  role,	  the	  loss	  of	  a	  loved	  one,	  whether	  catastrophic	  or	  common,	  results	  in	  a	  shift	  in	  one’s	  relation	  to	  others.	  This	  shift	  can	  be	  profound,	  from	  mother	  to	  non-­‐mother	  in	  the	  case	  of	  a	  child’s	  relinquishment	  or	  from	  daughter	  to	  caregiver	  in	  the	  case	  of	  a	  child	  whose	  parent	  is	  impaired	  by	  Alzheimer’s	  disease.	  For	  institutionalized	  youth,	  the	  rupture	  in	  the	  parental	  bond	  often	  results	  in	  a	  complete	  loss	  of	  connection;	  rather	  than	  membership	  in	  a	  family	  unit,	  the	  adolescent	  belongs	  for	  an	  unspecified	  period	  of	  time	  to	  an	  intangible	  object,	  the	  institution.	  As	  such,	  he	  or	  she	  may	  lose	  claim	  to	  the	  title	  of	  sister	  or	  brother,	  daughter	  or	  son;	  the	  adolescent	  is	  relegated	  to	  the	  socially	  constructed	  category	  of	  orphan.	  	  Stigma,	  blame,	  shame	  and	  discrimination	  may	  impact	  one’s	  ability	  to	  effect	  change	  and	  yet,	  in	  all	  cases,	  one	  must	  learn	  to	  reconstruct	  one’s	  identity	  in	  the	  face	  of	  multiple	  realities.	  Given	  the	  tendency	  for	  children	  in	  state	  care	  to	  exhibit	  negative	  behaviors	  that	  often	  result	  in	  weakened	  connections	  with	  adults,	  as	  well	  as	  the	  ongoing	  psychological	  presence	  of	  the	  absent	  parent,	  the	  task	  of	  identity	  reconstruction	  becomes	  more	  complex	  (Boss,	  2010,	  Viboch,	  2005).	  Essential	  to	  the	  task	  of	  identity	  reconstruction	  is	  access	  to	  an	  available	  caregiver	  who	  is	  present	  yet	  not	  intrusive,	  who	  exhibits	  dependability	  and	  who	  promotes	  the	  adolescent’s	  capacity	  for	  reflective	  functioning	  (Schofield	  &	  Beek,	  2005).	  	  Historically,	  social	  workers	  have	  complicated	  the	  treatment	  of	  children	  in	  care	  in	  their	  portrayal	  of	  options	  such	  as	  adoption	  as	  a	  new	  or	  replacement	  family	  (Samuels,	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2009).	  This	  presentation	  of	  legal	  permanency	  embedded	  in	  one’s	  position	  in	  an	  adoptive	  family	  precludes	  the	  embrace	  of	  a	  dual	  family	  identity	  that	  is	  inclusive	  of	  multiple	  family	  ties,	  such	  as	  family	  and	  culture	  of	  origin,	  adoptive	  family	  and	  fictive	  kin	  such	  as	  caseworkers	  and	  foster	  parents	  who	  have	  earned	  a	  place	  in	  the	  psychological	  construct	  of	  the	  child’s	  family.	  An	  essential	  step	  in	  the	  path	  to	  identity	  reconstruction	  is	  increased	  flexibility.	  Who	  one	  is	  and	  who	  one	  may	  become	  is	  expanded	  with	  the	  experience	  of	  ambiguous	  loss	  (Boss,	  2010).	  Yet	  this	  expansion	  can	  only	  occur	  if	  roles	  and	  routines	  are	  broadened	  and	  fixation	  with	  absolute	  identities	  decreases.	  Flexibility	  is	  required	  on	  the	  part	  of	  the	  person	  who	  experiences	  this	  irresolvable	  loss	  but	  also	  on	  the	  part	  of	  treatment	  providers.	  While	  family	  membership	  is	  typically	  conferred	  upon	  children	  via	  the	  mother	  and	  father	  and	  the	  creation	  of	  a	  shared	  identity	  (Schofield	  &	  Beek,	  2005),	  available	  caregivers	  who	  embrace	  the	  role	  of	  identity	  agent	  can	  also	  contribute	  to	  the	  revision	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  reconstruction	  of	  self	  and	  sense	  of	  social	  belonging.	  Erikson’s	  work	  on	  adolescent	  identity	  formation	  (1965)	  describes	  a	  major	  conflict	  between	  identity	  and	  role	  confusion.	  He	  reports	  that	  the	  development	  of	  an	  ego	  identity	  is	  inextricably	  linked	  to	  one’s	  sense	  of	  self	  worth	  and	  self	  esteem,	  thus	  the	  reconstruction	  of	  identity	  becomes	  a	  more	  delicate	  task	  for	  those	  adolescents	  that	  have	  experienced	  the	  loss	  of	  one	  or	  both	  biological	  parents.	  The	  literature	  notes	  that	  these	  children	  are	  at	  risk	  for	  identity	  ambiguity	  that	  may	  lead	  to	  immobilization,	  emotional	  inundation	  and	  the	  inability	  to	  adapt	  to	  societal	  norms	  (Tubbs	  &	  Boss,	  2000).	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Contextual	  theories	  of	  identity	  development	  are	  consistent	  with	  the	  relational	  nature	  and	  subsequent	  model	  of	  health	  and	  recovery	  embedded	  in	  ambiguous	  loss.	  Within	  this	  theoretical	  framework	  the	  process	  of	  identity	  formation	  is	  viewed	  as	  the	  outcome	  of	  bilateral	  interactions	  between	  the	  adolescent	  and	  a	  variety	  of	  social	  actors	  such	  as	  parents,	  natural	  mentors,	  teachers,	  thus	  embracing	  the	  flexibility	  necessary	  to	  the	  reconstruction	  of	  one’s	  identity	  (Avery,	  2010;	  Beers	  &	  Goossens,	  2008;	  Kuczynski,	  2005;	  Schacter	  &	  Ventura,	  2008).	  Strategies	  for	  professionals	  include	  the	  introduction	  of	  new	  rituals	  that	  can	  potentially	  replicate	  the	  sense	  of	  sameness	  and	  continuity	  in	  time	  and	  space	  that	  Erikson	  posits	  is	  necessary	  for	  the	  formation	  of	  one’s	  ego	  identity	  (Erikson,	  1965).	  In	  addition	  to	  the	  creation	  of	  new	  rituals,	  professionals	  and	  institutional	  caregivers	  who	  actively	  impart	  a	  sense	  of	  confidence	  in	  the	  adolescent’s	  abilities	  are	  more	  likely	  to	  encounter	  increased	  levels	  of	  self-­‐esteem	  in	  these	  youth,	  thus	  facilitating	  the	  ability	  to	  create	  connections	  that	  allow	  for	  a	  renewed	  process	  of	  identity	  formation	  (Schofield	  &	  Beek,	  2005).	  
 Normalizing	  Ambivalence	  	   Rather	  than	  psychiatric,	  Boss	  (2010)	  argues	  that	  ambiguous	  loss	  leads	  to	  sociological	  ambivalence.	  She	  describes	  the	  phenomenon	  as	  something	  in	  the	  relational	  environment	  that	  leads	  to	  a	  person’s	  conflicted	  feelings	  and	  that	  conflicted	  emotions	  are	  a	  normal,	  rather	  than	  a	  pathological,	  response	  to	  an	  unexpected	  and	  abnormal	  loss.	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 Ambiguous	  loss	  theory	  when	  applied	  to	  children	  in	  care	  recognizes	  the	  child’s	  ambivalence	  about	  and	  fears	  of	  interdependency,	  of	  rejection	  as	  a	  result	  of	  being	  inherently	  unloveable	  and	  the	  need	  for	  chronic	  relationship	  testing	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  It	  also	  seeks	  to	  normalize	  these	  grief	  responses	  and	  move	  from	  a	  construct	  of	  deficit	  into	  the	  recognition	  of	  ego	  strength.	  Francine	  Cournos	  (2002),	  in	  her	  autobiographical	  work	  with	  respect	  to	  childhood	  loss,	  emphasizes	  the	  deep	  conflict	  between	  loyalty	  to	  figures	  from	  the	  past	  and	  the	  desire	  to	  create	  relationships	  in	  the	  present.	  The	  normalization	  of	  such	  internal	  conflict	  facilitates	  the	  individuals’	  ability	  to	  ultimately	  live	  well	  despite	  the	  ongoing	  absence	  of	  a	  missing	  loved	  one.	  
 Revising	  Attachment	  	   This	  concept	  is	  used	  to	  facilitate	  the	  process	  of	  acceptance.	  For	  the	  person	  who	  has	  experienced	  ambiguous	  loss,	  revising	  attachment	  means	  accepting	  rather	  than	  resisting	  the	  ambiguity	  that	  surrounds	  a	  relationship	  when	  a	  loved	  one	  is	  physically	  present	  but	  psychologically	  absent	  or	  vice	  versa.	  For	  the	  child	  in	  care,	  the	  perception	  of	  parental	  separation	  or	  placement	  in	  foster	  care	  as	  voluntary	  abandonment	  complicates	  the	  process	  of	  revising	  attachment	  as	  children	  become	  less	  able	  to	  identify	  those	  persons	  to	  whom	  it	  is	  safe	  to	  attach.	  Placement	  transitions	  as	  well	  as	  the	  departure	  of	  key	  staff	  persons	  impact	  both	  the	  behavior	  as	  well	  as	  the	  emotional	  health	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan.	  While	  staff	  seek	  to	  promote	  trust	  in	  availability	  as	  well	  as	  the	  capacity	  for	  reflection,	  sudden	  departures	  ensure	  that	  the	  adolescent	  will	  experience	  increased	  levels	  of	  mistrust	  and	  social	  disconnection	  (Schofield	  &	  Beek,	  2005).	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 Attachment	  theory	  and	  research	  provide	  evidence	  that	  states	  that	  the	  formation	  of	  a	  secure	  parent	  child	  attachment	  bond	  as	  well	  as	  a	  healthy	  working	  model	  of	  a	  relationship	  can	  facilitate	  new	  and	  supportive	  relationships	  later	  in	  life	  (Bowlby,	  1977;	  Samuels,	  2009).	  The	  rupture	  in	  the	  relationship	  that	  is	  an	  inherent	  feature	  of	  an	  ambiguous	  loss	  as	  the	  person	  is	  psychologically	  present	  yet	  physically	  absent	  has	  consequences	  for	  the	  individual’s	  ability	  to	  form	  new	  bonds	  and	  is	  influenced	  by	  contextual	  factors	  as	  well	  as	  personality	  characteristics.	  Thus,	  as	  suggested	  by	  the	  literature,	  the	  task	  of	  attachment	  revision	  is	  best	  achieved	  in	  the	  context	  of	  a	  relationship	  between	  the	  adolescent	  social	  orphan	  and	  an	  available	  adult	  whose	  capacity	  for	  connection	  facilitates	  a	  deeper	  understanding	  of	  and	  tolerance	  toward	  expected	  negative	  behaviors	  while	  simultaneously	  imparting	  a	  sense	  of	  concern	  for	  and	  responsibility	  toward	  these	  youth.	  
 Discovering	  Hope	  	   Finally,	  given	  the	  ongoing	  stress	  and	  trauma	  associated	  with	  ambiguous	  loss	  and	  the	  lack	  of	  verification,	  closure	  and	  rituals	  and	  therefore	  the	  lack	  of	  resolution,	  one	  must	  find	  hope	  and	  through	  hope,	  strength.	  Boss	  (2010)	  embraces	  the	  multiple	  ways	  in	  which	  people	  find	  hope,	  through	  religion,	  prayer,	  meditation,	  nature,	  exercise	  and	  above	  all,	  in	  the	  company	  of	  others.	  She	  argues	  that	  meaningful	  human	  community	  helps	  one	  to	  both	  imagine	  new	  beginnings	  and	  also	  discover	  that	  life	  can	  continue	  in	  new	  and	  previously	  unimagined	  ways.	  	   	  In	  her	  recent	  work	  on	  the	  trauma	  and	  complicated	  grief	  inherent	  in	  ambiguous	  loss,	  Boss	  notes	  that	  the	  conceptualization	  of	  suffering	  as	  more	  than	  an	  assault	  on	  one’s	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personal	  comfort	  and	  stability	  allows	  one	  to	  embrace	  hope	  (Boss,	  2010).	  Christianity	  has	  long	  asserted	  that	  suffering	  is	  simply	  one	  facet	  of	  life	  that	  enables	  us	  to	  focus	  less	  on	  ourselves	  and	  more	  on	  the	  greater	  good.	  Boss	  (2007)	  has	  argued	  that	  the	  ability	  to	  tolerate	  ambiguity	  is	  in	  itself,	  a	  leap	  of	  faith.	  	  While	  the	  literature	  on	  ambiguous	  loss	  notes	  that	  finding	  hope	  is	  essential	  step	  in	  the	  process	  of	  learning	  to	  live	  with	  an	  irresolvable	  loss,	  current	  research	  offers	  few	  specifics	  with	  respect	  to	  this	  task.	  Walsh	  (2007)	  notes	  the	  importance	  of	  hope	  as	  a	  mechanism	  for	  re-­‐investment	  in	  relational	  bonds	  as	  well	  as	  the	  construction	  of	  new	  aspirations.	  For	  the	  adolescent	  social	  orphan,	  the	  discovery	  of	  hope	  is	  tempered	  by	  the	  impact	  of	  loss	  on	  the	  cognitive	  and	  emotional	  processes	  of	  the	  developing	  youth.	  
 
 Implications	  of	  Ambiguous	  Loss	  Theory	  and	  Relevance	  to	  the	  Study	  Boss	  (2007)	  argues	  that	  good	  theory	  is	  useful	  theory.	  She	  stresses	  that	  rather	  than	  intervene	  haphazardly	  in	  the	  face	  of	  human	  suffering,	  a	  theoretical	  map	  can	  guide	  decisions	  and	  is	  ultimately	  more	  effective	  than	  improvisation.	  Given	  that	  social	  orphans	  are	  particularly	  vulnerable	  to	  ambiguous	  loss,	  this	  theoretical	  construct	  is	  an	  especially	  useful	  tool	  to	  both	  recognize	  and	  understand	  the	  unique	  perceptions,	  emotions	  and	  behaviors	  that	  are	  typically	  associated	  with	  irresolvable	  losses.	  In	  addition	  to	  an	  increased	  understanding	  in	  the	  lived	  experiences	  of	  these	  youth,	  utilization	  of	  the	  ambiguous	  loss	  framework	  may	  result	  in	  specific	  practice	  recommendations	  designed	  to	  facilitate	  social	  belonging,	  an	  increased	  sense	  of	  self	  and	  a	  healthy	  transition	  into	  young	  adulthood	  post	  institution.	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Recently,	  this	  conceptual	  framework	  has	  been	  used	  by	  some	  researchers	  to	  guide	  their	  work	  in	  the	  field	  of	  child	  welfare,	  specifically	  in	  the	  North	  American	  context	  of	  foster	  care	  and	  more	  precisely,	  children	  who	  live	  apart	  from	  their	  birth	  parents	  (Lee	  &Whiting,	  2007;	  Mitchell	  &	  Kuczynski,	  2010;	  Samuels,	  2009). While	  researchers	  continue	  to	  expand	  the	  applications	  of	  the	  theory,	  ambiguous	  loss	  has	  not	  yet	  been	  applied	  to	  children	  in	  the	  context	  of	  low	  intensity	  conflict	  with	  multiple	  risk	  factors	  for	  separation	  from	  primary	  caregivers,	  thus	  enhancing	  the	  need	  for	  research	  in	  a	  nation	  state	  defined	  by	  the	  characteristics	  inherent	  in	  Colombia.	  Given	  the	  lack	  of	  current	  research	  with	  respect	  to	  the	  development	  of	  children	  in	  this	  particular	  context	  as	  well	  as	  the	  duration	  of	  this	  conflict,	  now	  in	  its	  fiftieth	  year,	  generations	  of	  children	  have	  existed	  on	  the	  periphery	  of	  society	  with	  little	  attention	  paid	  to	  the	  impact	  of	  cultural	  norms	  such	  as	  familismo	  on	  their	  post	  institutional	  development.	  	  Samuels	  (2009)	  also	  notes	  that	  limited	  research	  exists	  that	  examines	  the	  meaning	  of	  permanence	  and	  the	  consequences	  of	  placement	  instability	  from	  the	  perspective	  of	  youth.	  The	  ambiguous	  loss	  framework	  utilized	  in	  this	  study	  facilitates	  a	  two-­‐fold	  analysis,	  of	  the	  participant	  as	  well	  as	  the	  family	  from	  whom	  the	  individual	  has	  been	  separated	  (Boss,	  2004).	  As	  such,	  it	  recognizes	  the	  importance	  of	  the	  person	  in	  his	  or	  her	  environment,	  a	  central	  tenet	  of	  the	  social	  work	  profession,	  and	  places	  the	  institutionalized	  social	  orphan	  at	  the	  center	  of	  his	  or	  her	  experiences,	  thereby	  creating	  a	  narrative	  of	  past,	  present	  and	  future	  that	  exists	  in	  relation	  to	  others	  rather	  than	  in	  isolation.	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For	  those	  children	  who	  have	  been	  separated	  from	  their	  birth	  parents	  or	  primary	  caregivers,	  intense	  anger	  and	  protracted	  tantrums	  due	  to	  feelings	  of	  impotence	  in	  the	  face	  of	  the	  unresolved	  loss	  are	  often	  directed	  toward	  child	  welfare	  professionals	  entrusted	  with	  the	  child’s	  well-­‐being	  (Samuels,	  2009;	  Viboch,	  2005).	  The	  lack	  of	  a	  legally	  recognized,	  permanent	  and	  loving	  family	  does	  not,	  in	  fact,	  signify	  that	  social	  orphans	  are	  without	  family. In	  many	  cases,	  these	  children	  attempt	  to	  maintain	  connections	  with	  biological	  siblings	  or	  extended	  kin	  and	  may	  run	  from	  the	  facilities	  to	  which	  they	  are	  mandated	  in	  order	  to	  establish	  connections	  with	  their	  family	  of	  origin.	  For	  some	  children,	  foster	  families,	  caseworkers	  or	  other	  child	  welfare	  professionals	  may	  comprise	  the	  youth’s	  family	  of	  choice	  and	  create	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  (Samuels,	  2009;	  Schofield	  &	  Beek,	  2005).	  	  Viewed	  through	  the	  lens	  of	  ambiguous	  loss	  theory,	  the	  potential	  disconnect	  between	  the	  child’s	  legal	  and	  psychological	  construct	  of	  family	  is	  normalized	  and	  the	  child	  is	  taught	  to	  live	  with	  the	  ambiguity	  of	  his	  or	  her	  irresolvable	  loss	  as	  well	  as	  discover	  meaning	  despite	  the	  absence	  of	  information	  and	  the	  persistent	  ambiguity	  (Boss,	  2007).	  Allen	  (2007)	  notes	  that	  ambiguous	  loss	  theory	  is	  a	  contextual	  framework	  that	  deals	  with	  both	  structural	  conditions	  and	  personal	  transformation.	  Such	  conditions	  are	  manifested	  by	  boundary	  ambiguity,	  a	  concept	  developed	  by	  Boss	  to	  denote	  confusion	  with	  respect	  to	  who	  is	  in	  or	  out	  of	  a	  given	  family	  (Boss,	  1984).	  The	  general	  confusion	  that	  surrounds	  the	  location	  and	  circumstances	  with	  respect	  to	  the	  missing	  person	  compounds	  the	  stress	  in	  a	  situation	  that	  is	  best	  characterized	  as	  traumatic.	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Adolescents	  who	  have	  experienced	  this	  loss	  are	  at	  increased	  risk	  for	  negative	  and	  socially	  inappropriate	  behaviors.	  These	  children	  inhabit	  a	  world	  where	  basic	  information	  with	  respect	  to	  their	  loved	  ones	  may	  be	  unavailable	  or	  withheld	  by	  adults	  and	  whether	  a	  family	  member	  is	  dead	  or	  alive	  may	  remain	  unknown	  (Boss,	  2007;	  Leathers,	  2006;	  Viboch,	  2005).	  	  Impaired	  self-­‐esteem	  as	  a	  result	  of	  the	  loss	  of	  the	  loved	  one	  can	  lead	  to	  maladaptive	  coping	  strategies;	  externalizing	  behaviors	  include	  oppositional	  behavior	  toward	  institutionalized	  authorities,	  bullying	  of	  peers,	  grandiose	  thinking,	  poor	  concentration	  and	  precocious	  self-­‐sufficiency	  with	  regard	  to	  both	  the	  emotional	  and	  practical	  needs	  of	  others	  (Leathers,	  2006;	  Lee	  &	  Whiting,	  2007;	  Viboch,	  2005).	  Internalized	  symptoms	  of	  ambiguous	  loss	  are	  often	  painfully	  self	  evident;	  the	  child	  believes	  that	  had	  he	  or	  she	  been	  more	  loveable,	  their	  birth	  parents	  or	  primary	  caregivers	  would	  have	  behaved	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  maintain	  the	  expected	  family	  structure.	  This	  depressive	  position	  serves	  multiple	  purposes	  in	  that	  it	  allows	  children	  to	  imagine	  that	  their	  birth	  parents	  are	  capable	  of	  nurturing	  them	  and	  the	  unsolicited	  removal	  from	  their	  original	  family	  is	  actually	  in	  their	  own	  hands,	  thus	  granting	  the	  child	  some	  imaginary	  power	  and	  control	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  In	  quantitative	  studies	  conducted	  in	  the	  United	  States	  with	  children	  and	  youth	  in	  foster	  care,	  the	  impact	  of	  multiple	  transitions	  within	  the	  system	  was	  found	  to	  correlate	  positively	  with	  negative	  behaviors,	  low	  education	  achievement,	  poor	  self-­‐esteem,	  identity	  confusion,	  drug	  use	  and	  low	  levels	  of	  social	  capital	  (Ayasse,	  1995;	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Barber	  &	  Delfabbro,	  2003;	  Blome,	  1997;	  Herrenkohl,	  Herrenkohl	  &	  Egolf,	  2002;	  Mech,	  2003;	  Sanchirico	  &	  Jablonka,	  2000;	  Stott	  &	  Gustavsson,	  2010).	  	  
 Burley	  &	  Halpern	  (2001)	  cite	  placement	  instability	  as	  one	  of	  the	  greatest	  barriers	  to	  academic	  success	  for	  children	  in	  foster	  care.	  In	  a	  study	  conducted	  by	  Shin	  &	  Poertner	  (2002)	  approximately	  25%	  of	  16	  and	  17	  year	  olds	  in	  foster	  care	  had	  changed	  schools	  five	  or	  more	  times	  as	  a	  result	  of	  multiple	  transitions	  while	  30%	  had	  missed	  at	  least	  one	  month	  of	  school	  as	  a	  result	  of	  placement	  changes.	  As	  well	  as	  academic	  disruption,	  each	  new	  placement	  frays	  the	  already	  fragile	  social	  networks	  within	  which	  adolescents	  in	  care	  attempt	  to	  maneuver	  and	  subsequently	  diminishes	  the	  opportunity	  to	  accrue	  social	  capital. In	  addition	  to	  poor	  educational	  outcomes,	  juvenile	  arrests	  as	  well	  as	  incarceration	  for	  this	  population	  have	  also	  been	  linked	  to	  the	  instability	  inherent	  in	  foster	  care	  placements	  (Jonson-­‐Reid	  &	  Barth,	  2000;	  Ryan,	  Hernandez	  &	  Hertz,	  2007).	  	  These	  negative	  behaviors	  are	  often	  viewed	  as	  pathological	  while	  constructive	  responses	  to	  youth	  in	  care	  diminish	  both	  the	  tendency	  to	  pathologize	  children	  as	  well	  as	  the	  intensity	  of	  the	  oppositional	  outbursts	  these	  children	  often	  exhibit	  (Schofield	  &	  Beek,	  2005;	  Viboch,	  2005).	  Despite	  the	  complex	  and	  challenging	  behaviors	  associated	  with	  children’s	  responses	  to	  ambiguous	  loss,	  the	  literature	  emphasizes	  the	  importance	  of	  a	  therapeutic	  response	  that	  withholds	  judgment	  and	  refrains	  from	  pathologizing	  the	  child’s	  behavior	  (Boss,	  2007;	  Lee	  &	  Whiting;	  2007,	  Samuels,	  2009;	  Schofield	  &	  Beek,	  2005;	  Viboch,	  2005).	  Attempts	  by	  adults	  to	  negate	  unpleasant	  behavioral	  responses	  may	  exacerbate	  underlying	  psychosocial	  conditions	  while	  punitive	  behavioral	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management	  strategies	  may	  simply	  inflame	  the	  child’s	  sense	  of	  outrage,	  insecurity	  or	  feelings	  of	  depression.	  	  A	  number	  of	  qualitative	  studies	  with	  youth	  in	  foster	  care	  in	  the	  United	  States	  have	  consistently	  revealed	  themes	  of	  pervasive	  loss,	  isolation	  and	  a	  profound	  sense	  of	  disconnection	  (Samuels,	  2008,	  Unrau,	  Seita	  &	  Putney,	  2008).	  Samuels	  (2008)	  conducted	  in-­‐depth,	  semi-­‐structured	  interviews	  with	  29	  youth	  with	  respect	  to	  their	  experiences	  in	  foster	  care.	  The	  majority	  of	  the	  sample	  (n	  =	  23)	  were	  between	  the	  ages	  of	  19	  and	  23	  and	  cited	  emotional	  support	  as	  the	  component	  most	  frequently	  absent	  and	  most	  necessary	  while	  under	  the	  care	  of	  the	  state.	  Ambiguous	  loss	  was	  present	  throughout	  the	  stories	  thus	  lending	  evidence	  for	  the	  use	  of	  this	  theoretical	  construct	  to	  youth	  with	  similar	  personal	  profiles	  but	  whose	  housing	  is	  defined	  by	  the	  constrains	  of	  an	  institution	  rather	  than	  the	  ambience	  of	  home	  based	  foster	  care.	  	  In	  a	  study	  conducted	  by	  Unrau,	  Seita	  &	  Putney	  (2008),	  network	  and	  snowball	  sampling	  were	  employed	  to	  gather	  a	  sample	  of	  22	  participants	  between	  the	  ages	  of	  18	  and	  65	  who	  were	  former	  foster	  care	  recipients.	  Study	  participants	  recalled	  the	  experience	  as	  one	  fraught	  with	  significant	  losses	  as	  well	  as	  negative	  scars	  typically	  evidenced	  by	  a	  profound	  inability	  to	  either	  trust	  or	  maintain	  relationships.	  Lee	  and	  Whiting	  (2007)	  note	  that	  many	  of	  the	  negative	  behaviors	  exhibited	  by	  youth	  in	  care	  that	  appear	  disturbing	  may,	  in	  fact,	  speak	  to	  ego	  strength.	  For	  example,	  loyalty	  conflict	  with	  respect	  to	  the	  absent	  loved	  one	  and	  the	  adult	  who	  is	  currently	  present	  may	  denote	  a	  desire	  to	  seek	  connectedness.	  Studies	  on	  children	  who	  have	  been	  removed	  from	  their	  family	  of	  origin	  have	  discovered	  that	  many	  return	  as	  young	  adults	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to	  the	  homes	  from	  which	  they	  were	  removed	  in	  search	  of	  an	  authentic	  family	  connection.	  Children	  do	  not	  forget	  members	  of	  their	  biological	  family	  simply	  because	  they	  are	  not	  physically	  with	  them;	  connections	  between	  family	  members	  persist	  independent	  of	  the	  presence	  or	  absence	  of	  the	  missing	  loved	  one	  (Huebner,	  et.	  al,	  2007;	  Samuels,	  2009).	  	  The	  ability	  to	  retain	  a	  multi-­‐familial	  identity	  may	  represent	  an	  important	  philosophical	  shift	  on	  the	  part	  of	  child	  welfare	  professionals	  that	  allows	  children	  to	  live	  comfortably	  with	  the	  ambiguity	  of	  their	  loss	  (Samuels,	  2009). Constructive	  responses	  to	  children	  in	  care	  diminish	  both	  the	  tendency	  to	  pathologize	  children	  as	  well	  as	  the	  intensity	  of	  the	  oppositional	  behaviors	  these	  children	  often	  exhibit	  (Viboch,	  2005).	  In	  a	  longitudinal	  study	  conducted	  with	  52	  foster	  children	  between	  the	  ages	  of	  4	  and	  11,	  Schofield	  and	  Beek	  (2005)	  discovered	  that	  caregivers	  who	  adhered	  to	  a	  model	  which	  actively	  promoted	  trust	  in	  availability,	  reflective	  functioning,	  self-­‐esteem,	  membership	  in	  a	  family	  and	  autonomy	  resulted	  in	  increased	  confidence	  as	  well	  as	  an	  expanded	  capacity	  for	  connection	  on	  the	  part	  of	  these	  youth.	  The	  literature	  suggests	  that	  removal	  from	  the	  family	  of	  origin	  can	  create	  lifelong	  questions	  with	  respect	  to	  identity	  as	  well	  as	  the	  ability	  and	  degree	  to	  which	  one	  can	  become	  a	  member	  within	  a	  foster,	  adoptive	  or	  biological	  family	  (Samuels,	  2009).	  The	  literature	  is	  largely	  bereft	  of	  studies	  that	  privilege	  the	  voices	  of	  adolescents	  who	  reside	  under	  the	  protection	  of	  the	  state	  and	  what	  does	  exist	  tends	  to	  be	  from	  the	  vantage	  point	  of	  the	  North	  American	  child	  welfare	  system.	  The	  application	  of	  ambiguous	  loss	  theory	  in	  a	  South	  American	  context	  replete	  with	  the	  cultural	  importance	  of	  familismo	  will	  provide	  new	  insights	  into	  the	  experiences	  of	  youth	  and	  the	  concepts	  of	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permanency	  and	  identity.	  An	  elucidation	  of	  the	  intersection	  of	  culture	  with	  the	  psychological	  and	  behavioral	  consequences	  of	  an	  irresolvable	  loss	  for	  the	  adolescent	  social	  orphan	  will	  offer	  the	  possibility	  of	  more	  effective	  treatment	  strategies	  for	  the	  practitioner	  who	  embraces	  the	  ambiguous	  loss	  framework.	  
Identity	  Formation	  Identity	  formation	  has	  long	  been	  identified	  as	  a	  critical	  task	  of	  adolescence;	  most	  developmental	  psychology	  theorists	  have	  historically	  viewed	  identify	  formation	  as	  the	  responsibility	  of	  the	  adolescent	  alone,	  emphasizing	  that	  early	  adolescence	  is	  a	  critical	  period	  with	  respect	  to	  the	  negotiation	  of	  autonomy	  related	  changes	  in	  the	  parent-­‐child	  relationship	  (Moss,	  2009;	  Schacter	  &	  Ventura,	  2008;	  Steinberg,	  2003).	  Erikson	  (1968)	  described	  the	  stage	  of	  adolescence	  as	  the	  crest	  of	  the	  developmental	  crisis	  of	  identity	  with	  central	  components	  of	  identity	  formation	  as	  identity	  versus	  identity	  diffusion	  and	  the	  successful	  detachment	  of	  the	  adolescent	  from	  his	  or	  her	  family.	  	  Neo-­‐Eriksonian	  theorists	  portray	  the	  main	  psychological	  task	  implicated	  in	  adolescent	  identity	  formation	  as	  involving	  the	  processes	  of	  separation,	  individuation	  and	  differentiation.	  The	  essence	  of	  identity	  formation	  has	  been	  described	  as	  the	  individual’s	  need	  to	  find	  a	  unique	  self,	  separate	  from	  the	  expectation	  of	  others.	  Adherence	  to	  this	  tenet	  has	  promoted	  the	  notion	  of	  adolescence	  as	  a	  period	  of	  time	  best	  characterized	  by	  conflict	  with	  and	  rebellion	  against	  parental	  figures	  while	  the	  process	  of	  self	  identification	  seems	  largely	  to	  ignore	  precursors	  such	  as	  childhood,	  as	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well	  as	  factors	  such	  as	  culture,	  thus	  creating	  an	  acontextual	  account	  of	  identity	  formation	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008;	  Steinberg,	  2006).	  	  
Contextual	  Theories	  of	  Identity	  Formation	  In	  contrast	  to	  traditional	  theories	  of	  identity	  formation	  within	  developmental	  psychology	  that	  focus	  on	  key	  concepts	  such	  as	  individuation	  and	  separation,	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  views	  this	  process	  as	  the	  outcome	  of	  bidirectional	  interactions	  between	  the	  adolescent	  and	  a	  variety	  of	  social	  actors	  (Avery,	  2010;	  Beyer	  &	  Goossens,	  2008;	  Kuczynski,	  2003;	  Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  Proponents	  of	  this	  theory	  argue	  that	  identity	  research	  within	  the	  discipline	  of	  developmental	  psychology	  is	  excessively	  individualistic	  and	  ignores	  social	  and	  culture	  influences	  as	  well	  as	  those	  adolescents	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  Contextual	  theories	  of	  identity	  development	  include	  both	  social	  capital	  as	  well	  as	  attachment	  theories.	  As	  previously	  mentioned,	  Cole	  (1996)	  and	  Valsiner	  (1988)	  suggest	  that	  the	  individual	  and	  his	  or	  her	  context	  are	  so	  closely	  intertwined	  that	  it	  is	  impossible	  to	  study	  one	  without	  the	  other.	  In	  his	  conceptualization	  of	  attachment	  theory,	  Bowlby	  (1979)	  noted	  that	  secure	  attachment	  is	  essential	  to	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and	  that	  the	  role	  of	  parents	  is	  integral	  to	  the	  process.	  Bowlby	  theorized	  that	  exploration	  begins	  from	  a	  secure	  base,	  the	  result	  of	  the	  bond	  between	  infant	  and	  parent,	  and	  this	  attachment	  serves	  a	  protective	  function	  as	  it	  provides	  the	  security	  that	  later	  allows	  the	  adolescent	  to	  try	  on	  new	  roles	  as	  well	  as	  negotiate	  the	  adult	  world	  (Bowlby,	  1969;	  Bowlby,	  1988;	  Beyers	  &	  Goossens,	  2008)	  Developmental	  contextualized	  theories	  extend	  the	  conceptualization	  of	  early	  secure	  attachment	  into	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adolescence	  and	  assert	  that	  the	  quality	  of	  the	  relationship	  between	  the	  adolescent	  and	  his	  or	  her	  parent(s)	  will	  directly	  influence	  the	  emerging	  adult’s	  identity	  formation	  (Beyers	  &	  Goossens,	  2008).	  The	  recent	  emergence	  of	  identity	  agents	  in	  the	  literature	  has	  also	  been	  raised	  to	  support	  the	  parental	  importance	  in	  the	  task	  of	  identity	  formation.	  Schachter	  and	  Ventura	  (2008)	  describe	  identity	  agents	  as	  those	  individuals	  who	  actively	  interact	  with	  children	  and	  youth	  with	  the	  premeditated	  intention	  of	  participating	  in	  their	  identity	  formation.	  They	  further	  posit	  that	  these	  agents	  of	  change	  use	  self-­‐reflection	  as	  a	  tool	  to	  mediate	  larger	  social	  influences	  upon	  the	  adolescent	  during	  this	  discrete	  yet	  dynamic	  task.	   An	  interactive	  process,	  identity	  agents	  and,	  in	  particular,	  but	  not	  limited	  to,	  parents,	  actively	  identify	  concerns	  with	  respect	  to	  the	  issues	  surrounding	  the	  youth’s	  developing	  social	  as	  well	  as	  ego	  identity.	  They	  have	  goals	  with	  respect	  to	  the	  adolescent’s	  identity	  development	  and	  act	  upon	  their	  concerns	  as	  they	  implement	  practices	  designed	  to	  further	  their	  objectives	  while	  mindful	  of	  the	  social	  and	  cultural	  context.	  Identity	  agents	  use	  implicit	  psychological	  theories	  to	  guide	  their	  practice	  and	  continuously	  reflect	  upon	  and	  assess	  goals	  and	  interactions,	  refining	  both	  through	  the	  process	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  The	  conceptualization	  of	  identity	  agents	  as	  partners	  in	  the	  formation	  of	  adolescent	  identity	  rather	  than	  persons	  from	  whom	  the	  adolescent	  must	  individuate,	  is	  largely	  bereft	  from	  the	  literature.	  In	  their	  discussion	  of	  this	  concept,	  Schachter	  and	  Ventura	  (2008)	  credit	  the	  description	  of	  agents	  as	  actors	  with	  the	  ability	  to	  make	  sense	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of	  the	  social	  world,	  initiate	  change	  and	  make	  choices	  to	  the	  work	  of	  Kuczynski	  (2003)	  on	  parent	  child	  relations.	  Yet	  little	  exists	  in	  the	  current	  body	  of	  research	  with	  respect	  to	  the	  plight	  of	  those	  youth	  whose	  social	  location	  precludes	  or	  impedes	  access	  to	  traditional	  conceptualizations	  of	  social	  actors	  whose	  functions	  mimic	  the	  role	  of	  parents.	  The	  concept	  of	  identity	  agents	  contributes	  to	  a	  more	  comprehensive	  contextual	  theory	  in	  that	  it	  provides	  a	  missing	  link	  between	  individual	  and	  macro-­‐social	  contextual	  influences	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  While	  it	  provides	  an	  alternative	  for	  the	  concept	  of	  individuation	  and	  supports	  a	  goal	  of	  identity	  development	  that	  embraces	  the	  role	  of	  social	  others,	  it	  also	  stresses	  the	  conceptual	  importance	  of	  understanding	  early	  socialization	  processes,	  cultural	  norms	  and	  their	  impact	  on	  the	  life	  stage	  defined	  as	  adolescence.	  
Contextual	  Theories	  of	  Identity	  Formation	  and	  Relevance	  to	  the	  Study	  The	  introduction	  of	  identity	  agents	  as	  well	  as	  contextualized	  theories	  of	  identity	  development	  contribute	  to	  the	  current	  discourse	  on	  adolescent	  identity	  formation	  while	  simultaneously	  creating	  the	  opportunity	  to	  extend	  the	  application	  of	  the	  theory	  to	  social	  orphans	  and	  the	  large	  numbers	  of	  children	  worldwide	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  These	  youth	  will	  also	  navigate	  the	  stage	  of	  adolescence	  as	  well	  as	  the	  tasks	  inherent	  in	  this	  phase	  yet	  generally	  do	  so	  in	  the	  absence	  of	  birth	  parents	  and	  the	  presence	  of	  non-­‐familial	  caregivers.	  Little	  research	  exists	  with	  respect	  to	  the	  processes	  that	  underlie	  identity	  formation	  and	  attachment	  representations	  in	  institutionalized	  adolescents	  In	  general,	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the	  histories	  of	  institutionalized	  youth	  are	  replete	  with	  tales	  of	  neglect,	  abuse	  and	  parentification	  as	  well	  as	  early	  experiences	  that	  are	  presumed	  to	  form	  the	  basis	  for	  insecure	  attachment	  representations	  (Zegers,	  van	  Ijzendoorn	  &	  Janssens,	  2006).	  The	  social	  context	  within	  which	  these	  youth	  live	  prior	  to	  institutionalization	  typically	  precludes	  the	  presence	  of	  identity	  agents	  with	  expressed	  concern	  for	  the	  development	  of	  either	  secure	  bonds	  or	  positive	  healthy	  identity	  formation.	  	  Some	  studies	  suggest	  that	  a	  biological	  relationship	  is	  not	  a	  prerequisite	  in	  the	  formation	  of	  healthy	  attachment	  representations,	  as	  caseworkers,	  fictive	  kin	  and	  adoptive	  parents	  can	  facilitate	  favorable	  development	  in	  the	  lives	  of	  social	  orphans	  (Johnson,	  2002;	  Schofield	  &	  Beek,	  2005;	  Zegers,	  et.	  al,	  2006).	  Of	  greater	  importance	  in	  the	  quest	  for	  positive	  identity	  formation	  in	  adolescence	  appears	  to	  be	  the	  presence	  and	  support	  of	  one	  or	  more	  caring	  adults	  and	  the	  quality	  of	  the	  relationship	  between	  the	  child	  and	  the	  adult.	  	  Steinberg	  (2003)	  notes	  that	  adolescents	  who	  have	  the	  benefit	  of	  what	  is	  described	  by	  psychologists	  as	  authoritative	  parenting,	  that	  is;	  parents,	  or	  in	  this	  case,	  identity	  agents,	  who	  are	  warm	  and	  involved	  but	  firm	  and	  consistent	  in	  establishing	  guidelines,	  limits	  and	  developmentally	  appropriate	  expectations	  fare	  better	  than	  those	  adolescents	  who	  do	  not.	  Therefore,	  a	  central	  question	  to	  this	  study	  is	  whether	  an	  institutionalized	  adolescent	  with	  the	  benefit	  of	  a	  consistent	  caregiver	  who	  is	  concerned	  with	  issues	  of	  the	  youth’s	  developing	  social	  and	  ego	  identity	  can	  successfully	  formulate	  his	  or	  her	  identity	  and	  transition	  successfully	  into	  adulthood.	  In	  addition,	  this	  investigation	  seeks	  to	  enhance	  our	  understanding,	  from	  the	  perspective	  of	  the	  social	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orphan,	  of	  the	  specific	  attributes	  necessary	  in	  an	  available	  caregiver,	  referred	  to	  in	  this	  study	  as	  the	  identity	  agent;	  that	  will	  facilitate	  these	  goals.	  As	  well	  as	  an	  expansion	  of	  the	  theoretical	  literature	  with	  respect	  to	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  and	  the	  role	  of	  identity	  agents,	  the	  narratives	  offered	  by	  the	  participants	  in	  this	  study	  will	  provide	  a	  framework	  for	  training	  modules	  designed	  to	  assist	  youth	  in	  the	  critical	  task	  of	  identity	  formation	  in	  the	  absence	  of	  parents.	  
Developmental	  Domains	  and	  the	  Successful	  Transition	  to	  Adulthood	  Arnett	  and	  Tanner	  (2006)	  delineate	  the	  three	  developmental	  domains	  within	  which	  the	  transition	  to	  adulthood	  takes	  place.	  They	  suggest	  the	  cognitive	  domain	  is	  characterized	  by	  the	  development	  of	  adult	  reasoning,	  logical	  as	  well	  as	  subjective	  feelings,	  personal	  experiences,	  a	  sense	  of	  responsibility	  to	  others	  and	  interdependence	  within	  the	  larger	  society.	  Unlike	  the	  traditional	  separation	  from	  one’s	  parents	  as	  depicted	  by	  developmental	  psychology,	  the	  emotional	  domain	  is	  characterized	  by	  the	  development	  of	  autonomy	  with	  respect	  to	  one’s	  parents	  but,	  within	  a	  contextual	  model,	  autonomy	  is	  comprised	  of	  mutuality	  and	  reciprocity	  as	  equal	  adults	  rather	  than	  a	  complete	  separation.	  	  Despite	  the	  general	  portrayal	  of	  the	  process	  of	  adolescent	  individuation	  as	  one	  that	  is	  characterized	  by	  rebellion	  and	  antagonistic	  relationships	  between	  youth	  and	  parent,	  a	  number	  of	  empirical	  studies	  conducted	  between	  1966	  and	  1972	  challenged	  the	  prevailing	  view	  and	  found	  that	  75%	  of	  teenagers	  reported	  having	  happy	  and	  pleasant	  relationships	  with	  their	  parents	  (Donavan	  &	  Adelson,	  1966;	  Kandel	  &	  Lesser,	  1972;	  Steinberg,	  2003).	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   Empirical	  research	  has	  also	  offered	  evidence	  of	  the	  importance	  of	  both	  attachment	  representations	  and	  the	  availability	  of	  social	  capital	  with	  respect	  to	  the	  developmental	  tasks	  of	  identity	  formation	  and	  emerging	  adulthood	  (Avery,	  2010;	  Zegers,	  et.	  al,	  2006).	  
 In	  a	  study	  conducted	  by	  Zegers	  and	  her	  colleagues	  (2006),	  the	  attachment	  representations	  of	  81	  adolescents	  and	  33	  caregivers	  in	  a	  residential	  facility	  in	  the	  Netherlands	  were	  measured	  using	  the	  Adult	  Attachment	  Interview	  (AAI).	  Attachment	  representations	  were	  defined	  as	  the	  set	  of	  conscious	  and/or	  unconscious	  rules	  for	  the	  organization	  of	  information	  with	  respect	  to	  attachment	  related	  feelings,	  experiences	  or	  ideations	  on	  the	  part	  of	  the	  individual.	  Three	  types	  of	  attachment	  were	  conceptualized	  by	  the	  authors;	  autonomous	  attachment	  representations,	  dismissing	  of	  attachment	  and	  preoccupied	  by	  or	  with	  early	  attachment.	  An	  autonomous	  attachment	  representation	  denoted	  the	  ability	  to	  speak	  coherently	  and	  openly	  about	  attachment	  experiences,	  whether	  positive	  or	  negative	  and	  included	  the	  ability	  to	  reflect	  upon	  the	  impact	  of	  these	  experiences	  on	  the	  individual’s	  development.	  Dismissive	  of	  attachment	  described	  a	  discourse	  that	  either	  implicitly	  or	  explicit	  devalued	  the	  importance	  of	  attachment	  relationships	  while	  preoccupation	  with	  or	  by	  early	  attachments	  denoted	  attachment	  experiences	  that	  were	  characterized	  by	  anger	  or	  passivity	  (Zegers,	  et.	  al,	  2006).	  Study	  results	  showed	  that	  after	  the	  first	  three	  months	  of	  the	  participants’	  stay	  in	  the	  institution,	  no	  attachment	  representations	  were	  found	  but	  for	  a	  subset	  of	  28	  participants	  who	  remained	  at	  the	  residential	  facility	  for	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more	  than	  three	  months,	  adolescents	  were	  perceived	  by	  their	  mentors	  to	  have	  a	  more	  secure	  base	  and	  a	  decrease	  in	  the	  evasion	  of	  contact.	  	  	  Attachment	  representations	  shape	  the	  way	  an	  individual	  interacts	  with	  his	  or	  her	  social	  world	  in	  two	  discrete	  ways.	  First,	  attachment	  representations	  underlie	  the	  individual’s	  interpretation	  with	  respect	  to	  the	  behavior	  of	  significant	  others	  and	  second,	  these	  representations	  lead	  to	  social	  interactions	  that	  create	  particular	  expectations	  on	  the	  part	  of	  these	  significant	  others	  with	  respect	  to	  the	  individual	  (Zegers,	  et.	  al,	  2006).	  Hence,	  the	  type	  of	  attachment	  representation	  that	  the	  individual	  holds,	  whether	  it	  be	  dismissive,	  autonomous	  or	  preoccupied,	  serves	  to	  influence	  meaning	  making	  in	  the	  social	  world.	  
 Successful	  youth	  development	  and	  positive	  social	  outcomes	  have	  been	  inextricably	  linked	  to	  relationships	  with	  the	  family	  of	  origin	  as	  well	  as	  school	  connectedness	  (Bond,	  et.	  al,	  2007;	  McNeely	  &	  Falci,	  2007),	  thus	  highlighting	  the	  difficulty	  of	  the	  tasks	  inherent	  in	  the	  stage	  of	  adolescence	  for	  youth	  in	  either	  residential	  care	  in	  the	  developed	  world	  or	  institutional	  settings	  in	  developing	  nations	  with	  fewer	  resources.	  Yet	  a	  number	  of	  recent	  studies	  found	  that	  non-­‐biological	  adults	  also	  served	  to	  have	  a	  dramatic	  impact	  on	  attachment	  experiences	  for	  youth	  in	  care.	  For	  example,	  the	  attachment	  representations	  of	  both	  foster	  parents	  as	  well	  as	  case	  managers	  either	  influenced	  therapeutic	  outcomes	  or	  the	  quality	  of	  attachment	  relationship	  for	  youth	  in	  out	  of	  home	  placements	  (Dozier,	  Stovall,	  Albus	  &	  Bates,	  2001;	  Crowell,	  et.	  al,	  2002;	  Schofield	  &	  Beek,	  2005).	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 For	  most	  children,	  the	  family	  of	  origin	  serves	  as	  a	  base	  of	  operations	  for	  the	  explorations	  that	  occur	  prior	  to	  adulthood,	  in	  both	  the	  literal	  and	  figurative	  sense	  (Bowlby,	  1969).	  Literally,	  parents	  provide	  children	  with	  homes,	  financial	  subsidies	  and	  other	  material	  support	  while	  in	  the	  figurative	  sense;	  parents	  and	  kin	  become	  sources	  of	  wisdom	  and	  guidance.	  
 Familial	  and	  parental	  support	  are	  critical	  in	  the	  process	  of	  identity	  development	  as	  they	  guide	  the	  adolescent’s	  expectations,	  feelings,	  information	  processing	  as	  well	  as	  emotional	  regulation	  in	  situations	  that	  are	  attachment	  related	  (Avery,	  2010).	  Positive	  attachment	  relations,	  representations	  that	  the	  adolescent	  can	  describe	  coherently	  in	  personal	  narratives,	  enable	  the	  youth	  to	  maintain	  relationships	  with	  parents	  that	  are	  simultaneously	  close	  and	  autonomous	  and	  increase	  the	  child’s	  ability	  to	  have	  intimacy	  in	  relationships.	  Embedded	  in	  the	  autonomous	  self	  is	  the	  extent	  to	  which	  parents	  are	  able	  to	  encourage	  their	  adolescents	  to	  develop	  their	  own	  opinions	  and	  beliefs	  rather	  than	  assert	  an	  intrusive	  parental	  directive	  and	  stifle	  the	  youth’s	  ability	  to	  psychologically	  explore	  previously	  unchartered	  terrain	  (Steinberg,	  2003).	  Children	  who	  experience	  the	  instability	  of	  foster	  and	  institutional	  care	  tend	  to	  experience	  both	  social	  isolation	  as	  well	  as	  disconnection	  from	  trusted	  adults,	  thus	  compromising	  identity	  development	  and	  the	  successful	  transition	  into	  young	  adulthood	  (Avery,	  2010;	  Stott	  &	  Gustavvson,	  2010).	  
 This	  study	  seeks	  to	  connect	  the	  issue	  of	  social	  belonging	  to	  the	  absence	  or	  presence	  of	  available	  identity	  agents	  from	  the	  perspective	  of	  youth	  who	  reside	  outside	  of	  parental	  care.	  In	  addition,	  its	  conceptualization	  is	  analyzed	  through	  the	  lens	  of	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cultural	  norms	  as	  well	  as	  gender	  to	  provide	  some	  insight	  into	  the	  intersection	  between	  these	  concepts	  and	  the	  capacity	  for	  identity	  cohesion	  in	  the	  context	  of	  institutionalization.	  
 The	  Role	  of	  Social	  Capital	  	   Social	  capital,	  also	  critical	  in	  the	  transition	  process	  from	  adolescent	  to	  adult,	  and	  largely	  absent	  in	  the	  lives	  of	  social	  orphans,	  describes	  an	  interpersonal	  resource	  upon	  which	  individuals	  can	  draw	  to	  enhance	  their	  opportunities	  in	  life	  (Coleman,	  1988;	  Putnam,	  1995).	  Formed	  in	  part	  as	  the	  result	  of	  relationships	  between	  parents	  and	  children	  and	  closely	  connected	  to	  the	  concepts	  of	  attachment	  and	  identity	  agents,	  social	  capital	  is	  enhanced	  when	  the	  family	  is	  embedded	  in	  social	  relationships	  with	  families	  and	  community	  institutions.	  Social	  capital	  as	  measured	  by	  parents’	  social	  investment	  in	  their	  children	  results	  in	  a	  variety	  of	  positive	  outcomes	  for	  youth,	  such	  as	  higher	  educational	  attainment,	  increased	  self-­‐esteem	  and	  increased	  levels	  of	  adjustment	  to	  situational	  stressors	  and	  everyday	  life.	  These	  family	  relationships	  also	  increase	  a	  child’s	  ability	  to	  adjust	  to	  new	  roles,	  his	  or	  her	  capacity	  for	  intimacy,	  identity	  development	  and	  formation	  and	  lessen	  the	  prevalence	  of	  risk	  taking	  behaviors	  (Avery,	  2010).	  	  Children	  who	  have	  been	  removed	  from	  their	  family	  of	  origin	  experience	  significant	  social	  capital	  deficits	  (Avery,	  2010).	  They	  are	  seldom	  embedded	  in	  social	  networks	  rich	  with	  social	  capital	  and	  have	  fewer	  opportunities	  to	  participate	  in	  the	  exchange	  of	  information	  or	  enforcement	  of	  social	  norms	  that	  facilitate	  collective	  goals.	  If	  available,	  the	  ability	  to	  utilize	  social	  capital	  is	  also	  impacted	  by	  the	  presence	  of	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trauma,	  ambiguous	  loss,	  one’s	  attachment	  representations	  and	  finally,	  one’s	  temperament	  (Avery,	  2010).	  Studies	  that	  focus	  on	  adults	  who	  previously	  experienced	  out	  of	  home	  placements	  note	  that	  public	  care	  has	  been	  associated	  with	  poorer	  socioeconomic	  outcomes	  and	  social	  exclusion	  later	  in	  life	  (Viner	  &	  Taylor,	  2005).	  	  
	  
Implications	  of	  the	  Conceptualization	  of	  Context	  with	  Respect	  to	  Identity	  
Formation	  Proponents	  of	  contextual	  theories	  of	  identity	  development	  note	  that	  development	  can	  only	  be	  understood	  by	  incorporating	  in	  its	  subject	  a	  study	  of	  context	  that	  is	  broader	  than	  the	  individual	  and	  thus	  encompasses	  the	  social	  networks	  within	  which	  they	  are	  embedded	  (Bronfenbrenner,	  1979).	  In	  the	  case	  of	  the	  social	  orphan,	  context	  centers	  upon	  the	  institutions	  and	  the	  potentially	  available	  identity	  agents	  that	  inhabit	  this	  discrete	  social	  world.	  	  Contextual	  theories	  of	  identity	  development	  provide	  a	  social	  justice	  framework	  with	  which	  to	  view	  the	  adolescent’s	  development	  as	  it	  stresses	  the	  importance	  of	  examining	  sociological	  factors	  external	  to	  the	  individual.	  It	  notes	  that	  the	  stratification	  of	  society	  may	  create	  an	  unequal	  distribution	  of	  developmental	  assets,	  such	  as	  home,	  health	  and	  family,	  with	  the	  potential	  to	  either	  constrain	  or	  enhance	  development.	  The	  use	  of	  this	  framework	  with	  respect	  to	  social	  orphans	  provides	  the	  researcher	  with	  an	  alternative	  lens	  with	  which	  to	  explore	  identity	  formation	  in	  those	  children	  who	  do	  not	  have	  the	  benefit	  of	  stable,	  early	  attachment	  figures,	  social	  capital	  or	  consistent	  identity	  agents. It	  permits	  the	  researcher	  to	  explore	  more	  fully	  the	  construction	  of	  identity	  for	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those	  children	  whose	  legal	  status	  with	  respect	  to	  family	  may	  differ	  dramatically	  from	  the	  child’s	  psychological	  representation	  of	  this	  unit	  and	  for	  whom	  boundary	  ambiguity	  may	  create	  confusion.	  Despite	  the	  multiple	  benefits	  inherent	  in	  the	  utilization	  of	  this	  theory,	  gaps	  exist	  in	  the	  current	  body	  of	  literature	  with	  respect	  to	  the	  role	  of	  culture	  and	  the	  specific	  cultural	  norms	  that	  influence	  the	  construction	  of	  one’s	  sense	  of	  self	  as	  well	  as	  one’s	  sense	  of	  self	  in	  relation	  to	  others.	  Rather	  than	  treat	  social	  orphans	  as	  a	  monolithic	  body	  simply	  existing	  outside	  parental	  care	  with	  a	  similar	  trajectory,	  the	  explicit	  introduction	  of	  culture	  into	  this	  theoretical	  framework	  enhances	  the	  influence	  of	  gender,	  the	  role	  of	  responsibility	  and	  the	  introduction	  of	  religion	  as	  mediating	  factors	  in	  the	  search	  for	  available	  identity	  agents	  and	  the	  subsequent	  transition	  in	  to	  young	  adulthood.	  Finally,	  contextual	  theories	  of	  identity	  development	  implore	  researchers	  to	  study	  not	  only	  individuals	  and	  the	  changes	  they	  may	  experience	  over	  time	  but	  also	  the	  diverse	  contextual	  settings	  in	  which	  they	  are	  embedded	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  Agents	  other	  than	  the	  individual	  for	  whom	  the	  task	  is	  imminent	  are	  elevated	  in	  status	  and	  recognized	  as	  crucial	  co-­‐participants	  in	  the	  journey	  from	  adolescent	  to	  young	  adult.	  As	  such,	  these	  theories	  diminish	  the	  prevalent	  North	  American	  construct	  of	  the	  
individual	  and	  privilege	  an	  image	  of	  the	  social	  orphan	  that	  is	  not	  only	  more	  humane	  in	  its	  connectedness	  but	  also	  more	  compatible	  with	  social	  work	  practice	  and	  its	  conceptualization	  of	  the	  individual	  as	  embedded	  in	  his	  or	  her	  environment.	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Chapter	  3:	  METHODOLOGY	  
	  
It’s	  not	  the	  same	  to	  live	  in	  an	  institution	  as	  it	  is	  to	  live	  in	  a	  family.	  An	  institution	  
can	  have	  luxuries	  and	  satisfy	  your	  hunger	  but	  there	  isn’t	  any	  love	  and	  love	  can	  only	  be	  
given	  to	  you	  by	  a	  family.	  –	  Ever,	  age	  15	  
	  
	  	   This	  chapter	  will	  describe	  the	  methodology	  of	  the	  study.	  It	  will	  also	  include	  a	  discussion	  of	  the	  following	  components:	  research	  design	  and	  rationale,	  study	  site	  and	  participants,	  data	  collection	  methods,	  strategies	  for	  data	  analysis	  and	  ethical	  considerations,	  particularly	  with	  respect	  to	  the	  vulnerable	  nature	  of	  the	  study’s	  participants.	  
RESEARCH	  DESIGN	  AND	  RATIONALE	  	   This	  qualitative	  study	  utilized	  a	  constructionist,	  interpretive	  approach,	  informed	  by	  the	  theories	  of	  ambiguous	  loss,	  adolescent	  identity	  formation	  and	  attachment	  in	  order	  to	  explore	  how	  adolescent	  social	  orphans	  institutionalized	  in	  Cali,	  Colombia	  view	  their	  past,	  present	  and	  future	  relationships	  with	  family	  members	  while	  in	  the	  care	  of	  the	  state.	  A	  primary	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  gather	  knowledge	  in	  an	  attempt	  to	  provide	  opportunities	  for	  social	  work	  practitioners	  to	  expand	  traditional	  conceptualizations	  of	  this	  population	  with	  respect	  to	  past,	  present	  and	  future	  representations.	  In	  addition,	  this	  study	  also	  sought	  to	  elucidate	  the	  concept	  of	  identity	  agents	  and	  better	  understand,	  from	  the	  perspective	  of	  the	  adolescent,	  the	  attributes	  inherent	  in	  available	  caregivers	  who	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best	  embody	  the	  definition	  of	  this	  social	  actor.	  Finally,	  this	  investigative	  pursuit	  privileged	  the	  role	  of	  culture	  in	  an	  attempt	  to	  make	  explicit	  the	  intersection	  between	  cultural	  norms	  and	  the	  impact	  of	  an	  irresolvable	  loss	  on	  the	  process	  of	  identity	  formation	  for	  institutionalized	  youth	  in	  Colombia.	  A	  hermeneutic	  perspective	  was	  employed	  as	  a	  tool	  to	  better	  understand	  where	  these	  children	  locate	  themselves	  in	  relation	  to	  both	  biological	  family	  members	  and	  fictive	  kin.	  Social	  orphans;	  that	  is,	  those	  children	  who	  have	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  yet	  reside	  outside	  parental	  care,	  inhabit	  a	  physical	  space	  as	  determined	  by	  agents	  of	  the	  state	  and	  yet	  may	  remain	  psychologically	  connected	  to	  the	  family	  of	  origin.	  Hermeneutics	  insist	  that	  meaning	  is	  dependent	  upon	  the	  cultural	  context	  in	  which	  it	  was	  originally	  created	  as	  well	  as	  the	  cultural	  context	  in	  which	  it	  was	  interpreted;	  it	  challenges	  the	  assertion	  that	  an	  interpretation	  can	  ever	  be	  entirely	  correct	  (Patton,	  2002).	  	  The	  variety	  inherent	  in	  qualitative	  inquiry,	  most	  notably	  the	  constructivist	  perspective:	  epistemologically	  subjectivist,	  ontologically	  relativist	  and	  methodologically	  hermeneutic	  (Patton,	  2002)	  facilitates	  the	  exploration	  of	  the	  central	  questions	  at	  the	  core	  of	  this	  study.	  How	  does	  ambiguous	  loss;	  the	  irresolvable	  loss	  that	  is	  created	  as	  a	  result	  of	  the	  ongoing	  psychological	  presence	  yet	  physical	  absence	  of	  the	  adolescent’s	  loved	  one	  impact	  his	  or	  her	  ability	  to	  define	  family	  in	  the	  context	  of	  institutional	  care	  in	  a	  country	  such	  as	  Colombia?	  In	  the	  absence	  of	  parental	  identity	  agents	  how	  do	  these	  children	  complete	  the	  tasks	  of	  adolescence	  and	  negotiate	  the	  transition	  into	  adulthood?	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   Data	  gathered	  through	  in-­‐depth	  interviews	  with	  thirty-­‐three	  adolescents,	  once	  transcribed,	  was	  treated	  as	  a	  narrative	  text;	  each	  participant’s	  story	  was	  viewed	  as	  both	  enabled	  and	  constrained	  by	  a	  range	  of	  social	  resources	  as	  well	  as	  the	  circumstances	  over	  which	  each	  participant	  had	  no	  control	  (Chase,	  2003).	  With	  respect	  to	  this	  study,	  resources	  and	  circumstances	  are	  imbued	  with	  particular	  importance	  as	  the	  participants’	  location	  in	  society	  as	  defined	  by	  their	  status	  as	  social	  orphan	  necessarily	  ensured	  that	  many	  important	  biographical	  events	  occurred	  without	  the	  individual’s	  consent,	  recollection	  or	  comprehension.	  Thus,	  the	  narratives	  elicited	  through	  face-­‐to-­‐face	  interviews	  were	  designed	  to	  allow	  each	  adolescent	  to	  make	  sense	  of	  past	  events,	  in	  their	  own	  words,	  through	  the	  act	  of	  storytelling	  as	  well	  as	  provide	  the	  participant	  with	  the	  opportunity	  to	  construct	  a	  sense	  of	  self	  (Riessman,	  2007;	  Smith,	  2004).	  	  	   While	  identity	  formation	  and	  the	  construction	  of	  meaning	  generally	  encompass	  the	  life	  span,	  late	  adolescence	  typically	  denotes	  an	  era	  in	  which	  adolescents	  begin	  to	  contemplate	  the	  construction	  of	  personal	  narratives	  as	  a	  means	  to	  establish	  a	  social	  location	  in	  the	  larger	  world,	  most	  often	  through	  the	  demands	  of	  education,	  employment	  and	  family	  (McLean,	  2005).	  In	  particular,	  periods	  of	  distress	  or	  intense	  disruption	  increase	  the	  individual’s	  need	  to	  make	  sense	  of	  past	  experiences,	  thereby	  endorsing	  the	  use	  of	  narrative	  inquiry	  for	  the	  adolescent	  social	  orphan	  whose	  life	  has	  been	  largely	  defined	  by	  dislocation	  and	  loss.	  	  	   Of	  critical	  importance	  in	  this	  study	  is	  the	  subtle	  difference	  embedded	  in	  narrative	  analysis	  between	  historical	  truth	  and	  narrative	  truth.	  Smith	  (2004)	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defines	  historical	  truth	  as	  what	  has	  actually	  happened	  while	  narrative	  truth	  is	  inhabited	  by	  the	  criterion	  the	  narrator	  uses	  to	  decide	  when	  a	  particular	  experience	  has	  been	  captured	  to	  his	  or	  her	  satisfaction.	  Bochner	  (2001)	  notes	  that	  the	  narrative	  turn	  in	  qualitative	  inquiry	  respects	  the	  stories	  that	  people	  tell	  as	  data	  that	  can	  stand	  on	  their	  own	  and	  can	  be	  analyzed	  for	  connections	  between	  the	  psychological,	  sociological,	  cultural	  and	  political	  dimensions	  of	  human	  experience.	  Thus,	  the	  stories	  that	  are	  told	  by	  adolescent	  social	  orphans	  yield	  information	  with	  respect	  to	  emotional	  development	  within	  a	  framework	  of	  loss	  that	  might	  not	  be	  available	  through	  other	  methods.	  	  	   A	  qualitative	  approach	  was	  most	  appropriate	  given	  that	  investigative	  pursuits	  within	  the	  social	  sciences	  have	  been	  notable	  for	  both	  the	  absence	  of	  children’s	  voices	  and	  the	  powerful	  western	  construct	  of	  the	  family	  as	  primarily	  a	  private	  domain,	  supporting	  traditional	  notions	  of	  children	  as	  property,	  as	  beings	  to	  be	  acted	  upon	  rather	  than	  individuals	  with	  agency	  and	  value	  (Corsaro,	  1997;	  James	  and	  Prout,	  1997).	  This	  conceptualization	  of	  children	  has	  left	  the	  literature	  bereft	  of	  children’s	  voices	  with	  respect	  to	  their	  individual	  experiences	  within	  the	  child	  welfare	  system.	  Perceived	  child	  immaturity	  and	  thus	  unreliability	  as	  subjects	  of	  investigation	  has	  facilitated	  research	  that	  largely	  reflects	  an	  adult	  view	  of	  the	  child’s	  world.	  Ongoing	  debate	  with	  respect	  to	  active	  or	  passive	  parental	  consent	  with	  respect	  to	  minors	  continues	  to	  complicate	  the	  commencement	  of	  ethical	  research	  with	  this	  population	  (Langhinrichsen-­‐Rohler,	  Areta,	  O’Brien,	  Bowers	  &	  Klibert,	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2006)	  while	  a	  general	  lack	  of	  familiarity	  with	  the	  plight	  of	  social	  orphans	  places	  these	  youth	  outside	  the	  parameters	  of	  relevant	  investigations.	  	  A	  central	  idea	  of	  narrative	  analysis	  is	  that	  is	  offers	  a	  window	  into	  the	  cultural	  and	  social	  meanings	  of	  the	  narrator	  (Patton,	  2002);	  in	  this	  case,	  the	  adolescent’s	  narrative	  reveals	  a	  sense	  of	  self	  in	  relation	  to	  his	  or	  her	  biological	  family,	  from	  whom	  he	  or	  she	  has	  been	  separated.	  A	  deeper	  understanding	  of	  the	  day-­‐to-­‐day	  experiences	  of	  institutionalized	  adolescents	  from	  the	  perspective	  of	  the	  participants	  facilitates	  a	  potential	  shift	  in	  the	  dominant	  paradigm	  articulated	  by	  adults	  with	  respect	  to	  the	  needs	  of	  social	  orphans.	  	  	   More	  recently,	  adherents	  to	  post	  socialization	  theories	  of	  childhood	  have	  stressed	  the	  importance	  of	  the	  recognition	  of	  the	  child	  as	  an	  active	  social	  agent	  in	  his	  or	  her	  own	  world,	  able	  to	  make	  contributions	  that	  both	  inform	  adults	  and	  accurately	  reflect	  the	  child’s	  world	  as	  well	  as	  his	  or	  her	  aspirations	  (Alanen,	  1997;	  Corsaro,	  1997;	  James	  &	  Prout,	  1997;	  Shanahan,	  2007).	  Social	  constructionism	  centers	  upon	  the	  multiple	  realities	  constructed	  by	  people	  as	  well	  as	  the	  implications	  these	  constructions	  may	  have	  upon	  a	  person’s	  life	  and	  their	  interactions	  with	  others	  (Patton,	  2002).	  Given	  the	  potential	  differences	  between	  the	  legal	  and	  psychological	  construct	  for	  adolescents	  under	  the	  care	  of	  the	  state,	  constructionism’s	  central	  questions	  with	  respect	  to	  how	  the	  individual	  creates	  and	  reports	  his	  or	  her	  perceptions,	  truths,	  beliefs	  and	  world	  view	  and	  the	  subsequent	  consequences	  for	  these	  creations	  forms	  the	  core	  of	  this	  study.	  Indeed,	  the	  ways	  in	  which	  the	  adolescent	  social	  orphan	  has	  constructed	  his	  or	  her	  sense	  of	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connection	  to	  a	  birth	  family	  who	  has	  been	  absent	  for	  a	  minimum	  of	  two	  years	  but	  likely	  for	  the	  majority	  of	  his	  or	  her	  life,	  has	  implications	  for	  that	  child’s	  ability	  to	  form	  secure	  relationships	  with	  alternate	  parental	  identity	  agents	  that	  may	  or	  may	  not	  be	  available	  to	  aid	  a	  successful	  transition	  into	  adulthood.	  	  Constructivist	  philosophy,	  as	  well	  as	  narrative	  research,	  is	  built	  upon	  the	  premise	  of	  ontological	  relativity	  which	  holds	  that	  statements	  with	  respect	  to	  existence	  are	  largely	  determined	  by	  one’s	  worldview	  and	  no	  worldview	  is	  explicitly	  determined	  by	  empirical	  data	  about	  the	  world	  (Josselson	  &	  Lieblich	  2001;	  Patton,	  2002).	  	  This	  perspective	  within	  the	  tradition	  of	  qualitative	  inquiry	  creates	  the	  framework	  within	  which	  to	  place	  the	  participants’	  narratives	  as	  these	  stories	  are	  generally	  constructed	  around	  a	  core	  of	  facts	  or	  events	  but	  allow	  for	  the	  expression	  of	  individuality	  and	  creativity	  in	  the	  selection,	  emphasis	  upon	  and	  interpretation	  of	  the	  remembered	  events	  (Josselson	  &	  Lieblich,	  2001).	  	  Lincoln	  and	  Guba	  (1989)	  note	  that	  one	  of	  the	  primary	  assumptions	  of	  constructivism	  is	  that	  facts	  have	  no	  meaning	  except	  within	  a	  value	  framework.	  In	  an	  effort	  to	  better	  understand	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  ability	  to	  construct	  a	  sense	  of	  identity	  as	  well	  as	  define	  family	  as	  he	  or	  she	  stands	  upon	  the	  threshold	  of	  young	  adulthood	  and	  departure	  from	  institutionalized	  care,	  one	  of	  the	  primary	  goals	  was	  to	  listen	  to	  the	  voice	  within	  each	  interview.	  What,	  in	  fact,	  was	  of	  value	  to	  each	  adolescent?	  How	  did	  each	  participant	  interpret	  the	  question	  and	  which	  words,	  or	  lack	  thereof,	  were	  chosen	  to	  respond?	  Given	  the	  underlying	  trauma	  inherent	  in	  one’s	  separation	  from	  one’s	  birth	  parent	  and	  its	  impact	  on	  cognitive	  processes,	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special	  attention	  was	  paid	  to	  each	  participant’s	  ability	  to	  comprehend	  the	  question	  as	  well	  as	  provide	  verbal	  and	  physical	  cues	  to	  denote	  distress	  or	  discomfort	  within	  the	  context	  of	  the	  interview.	  Research	  design	  and	  methodology	  are	  consistent	  with	  the	  assumption	  that	  the	  perspective	  of	  others	  is	  meaningful,	  knowable	  and	  able	  to	  be	  made	  explicit	  and	  yet	  respects	  the	  notion	  that	  special	  considerations	  emerge	  when	  conducting	  research	  with	  children	  (Punch,	  2002;	  Patton,	  2002).	  Given	  this	  premise,	  a	  hermeneutic	  perspective	  that	  privileges	  the	  role	  of	  culture	  as	  well	  as	  a	  fluid	  interpretation	  of	  the	  participants’	  narrative,	  provides	  an	  opportunity	  to	  create	  meaning	  from	  the	  shared	  experiences	  of	  social	  orphans.	  As	  such,	  these	  stories	  provide	  a	  road	  map	  for	  practitioners	  that,	  in	  turn,	  may	  contribute	  to	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  successful	  transition	  from	  a	  marginalized	  member	  of	  society	  into	  a	  competent	  young	  adult.	  
RESEARCH	  SETTING	  AND	  PARTICIPANTS	  Study	  participants	  included	  thirty-­‐three	  institutionalized	  adolescent	  social	  orphans	  between	  the	  ages	  of	  fourteen	  and	  nineteen	  who	  are	  housed	  in	  two	  facilities	  in	  Cali,	  Colombia.	  Given	  that	  this	  study	  is	  focused	  on	  how	  the	  social	  orphan	  constructs	  his	  or	  her	  sense	  of	  family	  it	  was	  imperative	  that	  each	  participant	  have	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  or	  experience	  the	  ambiguity	  that	  is	  the	  result	  of	  a	  lack	  of	  information	  with	  respect	  to	  the	  physical	  location	  of	  his	  or	  her	  biological	  parent(s).	  
Institutional	  Sites:	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar	  (ICBF)	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   The	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar,	  known	  as	  ICBF,	  was	  created	  in	  1968	  and	  charged	  with	  the	  protection	  and	  development	  of	  Colombia’s	  most	  vulnerable	  infants,	  children	  and	  adolescents	  as	  well	  as	  families.	  State	  run,	  it’s	  central	  offices	  are	  located	  in	  the	  capital	  city	  of	  Bogotá	  but	  its	  services	  extend	  to	  all	  corners	  of	  Colombia.	  Current	  statistics	  for	  ICBF	  (2014)	  indicate	  that	  there	  are	  33	  regional	  and	  206	  local	  offices	  throughout	  the	  country	  and	  its	  programs	  reach	  approximately	  8	  million	  people.	  ICBF	  strives	  to	  be	  an	  example	  in	  its	  efforts	  to	  construct	  an	  equal	  and	  prosperous	  society	  for	  all	  its	  members,	  largely	  predicated	  upon	  equitable	  access	  to	  education	  and	  safety	  (Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar,	  2013).	  	   Among	  the	  goals	  of	  this	  organization	  are	  the	  following:	  to	  prevent	  threats	  to	  and	  protect	  children	  and	  adolescents,	  to	  increase	  the	  well-­‐being	  of	  Colombian	  families,	  to	  increase	  both	  efficacy	  and	  access	  in	  the	  dissemination	  of	  resources,	  to	  provide	  services	  of	  the	  highest	  quality	  to	  all	  clients	  and	  to	  create	  an	  organization	  that	  is	  perceived	  to	  be	  both	  necessary	  as	  well	  as	  useful	  by	  its	  population	  (Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar,	  2013).	  
Why	  is	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar	  Essential	  to	  the	  Well-­being	  of	  
Children?	  The	  Social	  Impact	  of	  Armed	  Conflict	  	   Colombia	  has	  born	  the	  results	  of	  civil	  war	  for	  more	  than	  four	  decades.	  Guerrilla	  organizations,	  paramilitaries,	  government	  armed	  forces	  and	  national	  police	  all	  perpetrate	  violence	  as	  well	  as	  civil	  rights	  abuses	  against	  civilians,	  including	  children.	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   The	  longest	  running	  conflict	  in	  the	  Americas,	  the	  effects	  of	  this	  civil	  war	  are	  evident;	  Colombia	  is	  second	  only	  to	  the	  Sudan	  with	  respect	  to	  the	  number	  of	  internally	  displaced	  persons	  (IDP’S);	  14%	  of	  the	  rural	  population	  suffers	  displacement	  and	  numbers	  continue	  to	  increase	  as	  a	  result	  of	  paramilitary	  and	  guerrilla	  activities	  (Alternative	  Report,	  2005;	  Mesnard,	  2009;	  Watchlist,	  2004).	  Reports	  indicate	  that	  there	  are	  currently	  over	  four	  million	  internally	  displaced	  persons	  throughout	  the	  nation	  (United	  Nations	  High	  Commissioner	  for	  Refugees,	  2013).	  Unemployment	  is	  rife	  and	  poverty	  is	  endemic;	  49.2%	  of	  the	  population	  live	  below	  the	  poverty	  line	  while	  16%	  of	  the	  population,	  or	  7.4	  million	  individuals,	  live	  on	  less	  than	  $1.25	  US	  dollars	  a	  day	  (Nieto,	  et.	  al,	  2009,	  UNICEF,	  2010).	  	   It	  is	  often	  noted	  that	  it	  is	  Colombia’s	  children,	  who	  represent	  42%	  of	  the	  population,	  who	  have	  suffered	  most	  from	  this	  civil	  unrest	  and	  are	  particularly	  vulnerable	  to	  the	  effects	  of	  conflict,	  poverty,	  displacement	  and	  inequality.	  Specific	  groups	  of	  children	  are	  at	  greater	  risk	  for	  dire	  consequences;	  these	  include	  children	  under	  the	  age	  of	  six,	  in	  rural	  areas,	  of	  Afro-­‐Colombian	  or	  indigenous	  descent,	  girls	  and	  the	  children	  of	  internally	  displaced	  persons	  (Amnesty	  International,	  2004;	  Alternative	  Report,	  2005;	  Nieto,	  et.	  al,	  2009;	  Penhaul,	  2001;	  U.S.	  Department	  of	  Labor,	  2010).	  	   UNICEF	  reports	  that	  790,000	  children	  between	  the	  ages	  of	  zero	  and	  seventeen	  have	  lost	  both	  parents.	  However,	  no	  exact	  figure	  exists	  regarding	  the	  number	  of	  social	  orphans	  (UNICEF,	  2010).	  These	  orphans	  –	  both	  true	  orphans	  and	  social	  orphans	  –	  represent	  some	  of	  the	  most	  at	  risk	  children	  in	  Colombia;	  they	  often	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face	  exploitation,	  the	  ill	  effects	  of	  child	  labor,	  forced	  recruitment	  into	  one	  of	  Colombia’s	  illegally	  armed	  factions	  or	  the	  perils	  of	  the	  street,	  including	  the	  practice	  of	  extrajudicial	  killings	  as	  well	  as	  torture.	  	  	   Female	  orphans	  are	  at	  special	  risk	  to	  become	  child	  soldiers	  and	  girls	  as	  young	  as	  twelve	  have	  been	  forced	  to	  submit	  to	  sexual	  demands	  by	  multiple	  armed	  groups	  as	  a	  way	  to	  ensure	  their	  families’	  safety.	  Within	  particular	  geographical	  areas	  of	  Colombia,	  parents	  have	  been	  known	  to	  sell	  their	  daughters	  into	  the	  armed	  forces	  as	  a	  special	  tax	  (State	  of	  the	  World’s	  Children,	  2005).	  	  	   Recent	  reports	  indicate	  that	  ICBF	  assisted	  99,683	  children	  that	  had	  been	  abandoned	  by	  their	  parents	  or	  were	  living	  in	  unsafe	  conditions	  due	  to	  domestic	  violence,	  sexual	  abuse,	  or	  other	  forms	  of	  maltreatment	  (Alternative	  Report,	  2005).	  A	  core	  challenge	  the	  Colombian	  government	  and	  its	  primary	  child	  welfare	  agency,	  ICBF,	  faces	  is	  how	  to	  heal	  the	  effects	  of	  the	  disintegration	  of	  the	  family	  for	  the	  significant	  number	  of	  children	  and	  youth	  who	  have	  become	  orphans,	  both	  true	  orphans	  as	  well	  as	  social	  orphans,	  and	  promote	  their	  healthy	  development.	  For	  those	  children	  who	  need	  to	  be	  removed	  from	  their	  homes,	  ICBF	  utilizes	  a	  variety	  of	  options.	  The	  most	  popular	  include	  institutions	  and	  family	  based	  foster	  care	  but	  the	  system	  also	  encompasses	  religious	  foundations,	  “casas	  privadas”	  (private	  houses)	  and	  a	  variety	  of	  other	  organizations	  such	  as	  SOS	  Children’s	  Villages.	  	  This	  study	  was	  conducted	  in	  two	  institutions	  chosen	  by	  the	  ICBF	  staff	  psychologist	  for	  the	  Cali	  regional	  office.	  Upon	  receiving	  both	  inclusion	  and	  exclusion	  criteria	  for	  each	  potential	  participant,	  the	  aforementioned	  psychologist	  selected	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Institution	  A	  and	  Institution	  B	  as	  a	  result	  of	  his	  belief	  in	  the	  number	  of	  adolescents	  available	  in	  each	  residence	  as	  well	  as	  the	  potential	  desire	  of	  each	  site	  director	  to	  participate	  in	  the	  research.	  Unforeseen	  consequences	  as	  a	  result	  of	  the	  staff	  psychologist’s	  decision	  to	  select	  Institution	  A	  and	  Institution	  B	  included	  the	  revelation	  of	  two	  distinct	  cultures,	  variations	  in	  staff	  turnover,	  gender	  differences,	  and	  stark	  contrasts	  in	  geographical	  location,	  size	  and	  level	  of	  community	  integration.	  Site	  One:	  Institution	  A	   	  	   Institution	  A	  is	  a	  private,	  non-­‐profit	  organization	  that	  emphasizes	  in	  its	  mission	  statement	  that	  it	  is	  committed	  to	  the	  development	  of	  health,	  education,	  protection	  and	  participation	  programs	  for	  boys	  and	  girls	  who	  are	  either	  orphaned,	  abandoned,	  abused	  or	  dwell	  in	  dangerous	  situations.	  It	  is	  licensed	  and	  overseen	  by	  ICBF	  and	  its	  primary	  goal	  is	  to	  assist	  in	  the	  healthy	  development	  of	  the	  children	  in	  its	  care	  (Institution	  A,	  2013).	  	  	   Founded	  over	  eighty	  years	  ago	  by	  a	  Colombian	  philanthropist	  and	  pediatrician,	  the	  institution	  was	  originally	  located	  in	  the	  center	  of	  Cali,	  Colombia’s	  third	  largest	  city	  with	  slightly	  under	  three	  million	  inhabitants.	  The	  institution	  was	  relocated	  from	  its	  central	  location	  to	  the	  farthest	  outskirts	  of	  Cali,	  accessible	  by	  bus	  and	  largely	  populated	  by	  impoverished	  farmers	  who	  work	  the	  sugar	  cane.	  The	  current	  locale	  is	  notable	  for	  the	  difficulty	  its	  position	  creates	  with	  respect	  to	  integration	  in	  the	  community	  for	  its	  residents.	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   The	  institution	  is	  home	  to	  164	  children	  between	  the	  ages	  of	  zero	  and	  nineteen	  and	  also	  houses	  a	  day	  program	  that	  feeds	  and	  attempts	  to	  provide	  education	  for	  approximately	  150	  children	  in	  need	  of	  services.	  Boys	  and	  girls	  are	  brought	  to	  the	  institution	  for	  a	  number	  of	  reasons,	  most	  often	  parental	  abuse	  and	  neglect,	  abandonment	  or	  imminent	  danger.	  Upon	  entry	  to	  the	  institution,	  most	  children	  will	  remain	  there	  until	  the	  age	  of	  majority.	  On	  occasion,	  very	  young	  children	  will	  find	  permanent	  families	  via	  adoption	  and	  relocate	  to	  countries	  such	  as	  Italy	  and	  Sweden,	  and	  occasionally	  the	  United	  States.	  When	  adoption	  does	  occurs,	  sibling	  groups	  are	  often	  disrupted	  as	  older	  children	  are	  removed	  from	  the	  group	  as	  a	  tactic	  to	  increase	  the	  possibility	  for	  permanency	  for	  younger	  siblings.	  Typically	  children	  enter	  the	  institution	  with	  an	  array	  of	  medical,	  developmental	  and	  emotional	  problems	  that	  are	  the	  result	  of	  neglect,	  abuse	  and	  malnutrition.	  Research	  indicates	  that	  even	  with	  adequate	  housing,	  nutrition	  and	  medical	  care	  within	  the	  confines	  of	  an	  institution,	  these	  children	  tend	  to	  exhibit	  a	  variety	  of	  developmental	  delays	  that	  may	  be	  attributed	  to	  the	  lack	  of	  a	  primary	  caregiver	  (Gunnar,	  Bruce	  &	  Grotevant,	  2000;	  Hodges	  &	  Tizard,	  1989;	  vanIJzendoorn,	  et.	  al,	  2008;	  Wilson,	  2003).	  	  In	  order	  to	  best	  manage	  the	  assortment	  of	  potential	  issues	  that	  accompany	  each	  child,	  on	  site	  staff	  at	  Institution	  A	  include	  the	  director,	  psychologists,	  social	  workers,	  a	  nurse,	  an	  occupational	  therapist,	  recreational	  coordinator	  and	  teachers.	  Younger	  children	  tend	  to	  receive	  their	  education	  in	  two	  classrooms	  on	  the	  premises	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while	  older	  children	  attend	  school	  in	  a	  traditional	  school	  in	  a	  nearby	  adjacent	  community.	  	  	   This	  new	  facility	  is	  situated	  on	  a	  vast	  expanse	  of	  land,	  completely	  surrounded	  by	  a	  barbed	  wire	  fence,	  a	  padlocked	  gate	  and	  a	  full	  time	  security	  guard	  that	  either	  allows	  or	  denies	  entry	  to	  anyone	  attempting	  to	  access	  the	  premises.	  Given	  its	  location	  in	  South	  America,	  tropical	  underbrush	  at	  the	  perimeters	  of	  the	  property	  is	  replete	  with	  iguanas	  and	  other	  creatures	  that	  bring	  amusement	  to	  the	  children.	  Despite	  potential	  opportunities	  for	  developmental	  stimulation	  inherent	  in	  such	  a	  large	  parcel	  of	  land,	  the	  institution	  has	  neither	  a	  playground	  nor	  swings	  and	  children	  have	  limited	  access	  to	  an	  in-­‐ground	  pool.	  	   The	  children	  are	  housed	  in	  barrack	  like	  dormitories	  and	  organized	  by	  age.	  The	  number	  of	  beds	  in	  each	  dormitory	  ranges	  from	  six	  to	  twenty	  six	  and	  two	  women	  are	  assigned	  to	  each	  barrack	  for	  the	  overnight	  shift	  while	  at	  least	  one	  woman	  is	  generally	  present	  during	  the	  day.	  The	  children	  refer	  to	  these	  women	  as	  “seños,”	  an	  abbreviation	  of	  the	  word,	  “señora,”	  whose	  English	  translation	  is	  lady	  or	  Mrs.	  These	  caretakers	  tend	  to	  be	  long	  term	  staff	  who	  inadvertently	  provide	  or	  withhold	  many	  of	  the	  functions	  for	  which	  a	  maternal	  figure	  might	  be	  responsible.	  	  The	  barrack	  walls	  are	  constructed	  of	  red	  cinder	  block	  and	  dormitories	  are	  largely	  bereft	  of	  personal	  attributes.	  The	  television	  in	  each	  of	  these	  dormitories	  tends	  to	  be	  on	  at	  all	  times	  and	  children	  come	  and	  go	  depending	  upon	  their	  age	  and	  schedules.	  One	  large,	  fairly	  open	  pavilion	  houses	  the	  cafeteria	  where	  children	  are	  assigned	  a	  specific	  time	  to	  dine	  dependent	  upon	  age.	  Children	  receive	  one	  plate	  of	  
	   	   80	   	  
	   	  
hot	  food	  per	  meal	  as	  well	  as	  juice	  or	  water.	  A	  great	  deal	  of	  informal	  negotiation	  takes	  place	  while	  seated	  at	  small	  plastic	  tables,	  without	  the	  presence	  of	  an	  adult.	  Children	  exchange	  foods	  they	  dislike	  with	  their	  companions	  or	  attempt	  to	  coerce	  others	  to	  relinquish	  their	  meals	  in	  an	  attempt	  to	  satisfy	  their	  hunger.	  The	  dining	  hall	  faces	  the	  professional	  offices	  where	  children	  tend	  to	  linger	  over	  staff	  desks	  in	  a	  variety	  of	  attention	  seeking	  poses.	  The	  complex	  also	  houses	  a	  library,	  which	  is	  in	  the	  care	  of	  a	  sixteen	  year	  old	  resident,	  a	  sewing	  room,	  within	  which	  two	  women	  work	  to	  take	  in,	  let	  out	  and	  hem	  various	  pieces	  of	  donated	  clothing,	  a	  church,	  which	  is	  currently	  unused,	  and	  two	  classrooms.	  	   For	  many	  years	  the	  children	  experienced	  consistency	  with	  respect	  to	  staff	  as	  the	  institution	  was	  first	  run	  by	  it’s	  founder,	  and	  then,	  upon	  his	  death,	  by	  his	  daughter,	  for	  the	  next	  thirty	  five	  years.	  Mamá	  N.,	  as	  she	  was	  known,	  resigned	  her	  position	  due	  to	  ill	  health	  approximately	  four	  years	  ago	  and	  passed	  away	  in	  September	  2012.	  Since	  the	  departure	  of	  Mamá	  N.,	  there	  have	  been	  three	  directors	  and	  a	  variety	  of	  changes	  in	  both	  the	  professional	  and	  non-­‐professional	  staff.	  	  Site	  Two:	  Institution	  B	  	   Unlike	  Institution	  A,	  Institution	  B	  is	  located	  in	  the	  heart	  of	  Cali,	  in	  Barrio	  Junín.	  It	  is	  a	  busy,	  urban	  neighborhood;	  its	  streets	  are	  clogged	  with	  horses	  and	  carts,	  motor	  scooters,	  buses,	  taxis,	  men	  pulling	  wagons	  loaded	  with	  refuse	  as	  well	  as	  private	  vehicles.	  Intersections	  are	  peppered	  by	  vendors	  selling	  slices	  of	  fresh	  tropical	  fruits,	  cigarette	  lighters,	  wallets,	  empanadas	  and	  arepas,	  which	  are	  traditional	  cornmeal	  cakes.	  Shops	  sell	  baked	  goods,	  offer	  photocopy	  and	  notary	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services	  and	  provide	  multiple	  opportunities	  to	  purchase	  odds	  and	  ends	  while	  sidewalks	  are	  lined	  with	  stalls	  selling	  inexpensive	  household	  goods,	  footwear,	  backpacks,	  plastic	  toys	  and	  many	  other	  items.	  	   Institution	  B	  occupies	  a	  nondescript,	  white	  stucco	  building	  with	  green	  bars	  upon	  its	  windows	  and	  doors.	  Despite	  its	  worn	  façade	  and	  lack	  of	  updated	  amenities,	  the	  institution	  is	  welcoming	  and	  exudes	  a	  sense	  of	  warmth	  as	  well	  as	  organization.	  Similar	  to	  Institution	  A,	  it	  is	  also	  licensed	  by	  ICBF	  and	  receives	  regular	  visits	  from	  the	  agency	  to	  ensure	  that	  it	  meets	  expected	  standards	  with	  respect	  to	  the	  welfare	  of	  its	  inhabitants.	  	  Institution	  B	  houses	  64	  boys	  between	  the	  ages	  of	  7	  and	  18	  who	  have	  either	  been	  abandoned	  or	  have	  been	  determined	  to	  be	  in	  physical	  and	  emotional	  danger.	  Given	  the	  minimum	  age	  of	  entry	  to	  the	  institution,	  many	  of	  these	  boys	  have	  experienced	  multiple	  transitions	  such	  as	  prior	  institutionalization,	  incarceration,	  street	  life	  and	  extended	  kinship	  and	  foster	  care.	  Founded	  in	  1959	  by	  a	  female	  philanthropist	  from	  Cali,	  she	  continued	  in	  the	  capacity	  of	  director	  until	  her	  death	  in	  2009.	  The	  institution’s	  primary	  goal	  is	  to	  facilitate	  the	  healthy	  formation	  of	  the	  boys	  in	  its	  care	  through	  special	  attention	  to	  each	  child’s	  emotional	  and	  physical	  needs	  as	  well	  as	  recognition	  of	  the	  child’s	  potential	  with	  respect	  to	  occupational	  goals	  in	  the	  future	  (Institution	  B,	  2012).	  	  The	  institution’s	  general	  objective	  is	  to	  create	  the	  conditions	  necessary	  for	  each	  child	  to	  reach	  his	  full	  physical,	  social,	  emotional,	  moral	  and	  intellectual	  potential	  while	  integrating	  the	  child	  into	  the	  fabric	  of	  the	  city.	  Whenever	  possible,	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the	  institution	  seeks	  to	  foster	  relationships	  with	  each	  resident’s	  family	  of	  origin	  and	  promote	  participation	  in	  academic,	  cultural,	  recreational	  and	  athletic	  activities	  (Institution	  B,	  2012).	  Adolescents	  sixteen	  and	  older	  are	  expected	  to	  both	  study	  and	  work	  in	  order	  to	  better	  prepare	  themselves	  for	  life	  after	  the	  institution.	  Neither	  of	  these	  expectations	  is	  presented	  in	  isolation;	  staff	  members	  actively	  participate	  in	  the	  process	  of	  job	  acquisition	  and	  educational	  opportunities	  in	  attempt	  to	  match	  each	  to	  the	  strengths	  of	  the	  adolescent.	  In	  order	  to	  attend	  to	  the	  developmental	  needs	  of	  the	  children,	  Institution	  B	  has	  organized	  itself	  by	  age	  into	  four	  micro-­‐communities.	  	  The	  ultimate	  goal	  for	  each	  resident	  is	  the	  completion	  of	  a	  “Life	  Project”,	  to	  ensure	  that	  every	  adolescent	  is	  prepared	  to	  meet	  the	  challenges	  of	  post-­‐institutional	  life	  to	  the	  best	  of	  his	  ability.	  Staff	  are	  also	  organized	  into	  various	  subgroups	  in	  order	  to	  offer	  specialized	  support	  to	  the	  boys.	  These	  committees	  include	  the	  following:	  Academic	  and	  Work	  Readiness,	  Disciplinary,	  Cohabitation	  and	  Personnel.	  Within	  thirty	  days	  of	  entry	  into	  the	  institution,	  each	  boy	  receives	  a	  comprehensive	  diagnostic	  workup.	  Psychological,	  medical	  and	  social	  emotional	  evaluations	  are	  included	  as	  well	  dental	  and	  nutritional	  consultations.	  Thirty	  days	  later,	  within	  three	  months	  of	  his	  initial	  entry,	  each	  boy	  also	  receives	  an	  academic,	  occupational	  and	  civic	  evaluation;	  this	  last	  examination	  serves	  as	  a	  decision	  making	  tool	  used	  to	  determine	  which	  community	  groups,	  including	  religious	  organizations,	  will	  best	  match	  each	  boy’s	  needs.	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Upon	  completion	  of	  all	  evaluations,	  staff	  create	  a	  comprehensive	  plan	  for	  each	  child,	  known	  as	  a	  “PLATIN”,	  which	  serves,	  in	  effect,	  as	  a	  guidepost	  to	  provide	  the	  best	  individualized	  attention	  for	  each	  resident	  (Institution	  B,	  2012).	  Each	  child’s	  PLATIN	  is	  evaluated	  every	  three	  months	  in	  order	  to	  determine	  whether	  a	  resident	  has	  been	  able	  to	  achieve	  the	  stated	  goals,	  to	  determine	  whether	  the	  identified	  goals	  still	  make	  sense	  as	  well	  as	  decide	  whether	  a	  new	  PLATIN	  might	  be	  necessary.	  The	  current	  director	  is	  intimately	  familiar	  with	  Institution	  B	  as	  he	  spent	  his	  childhood	  as	  a	  resident	  of	  the	  institution.	  As	  well	  as	  his	  position	  as	  director,	  he	  has	  also	  attained	  a	  professional	  degree	  in	  a	  non-­‐related	  discipline	  and	  is	  ultimately	  the	  person	  in	  charge	  of	  each	  boy’s	  well-­‐being.	  Other	  staff	  members	  at	  Institution	  B	  include	  an	  on-­‐site	  health	  coordinator,	  a	  social	  worker,	  an	  occupational	  therapist,	  a	  psychologist,	  an	  athletic	  director,	  two	  secretaries	  and	  an	  assortment	  of	  contracted	  staff	  who	  provide	  services	  such	  as	  nutrition,	  drug	  prevention,	  catechism	  and	  academic	  tutoring.	  	  The	  boys	  sleep	  in	  bunk	  beds	  in	  rooms	  that	  are	  organized	  by	  age.	  Unlike	  the	  facilities	  in	  Institution	  A,	  this	  building	  is	  compact	  and	  has	  no	  green	  space.	  In	  the	  center	  of	  the	  complex,	  an	  open-­‐air	  patio,	  constructed	  of	  concrete,	  divides	  the	  adolescent	  sleeping	  quarters	  from	  those	  of	  the	  younger	  boys.	  The	  rooms	  are	  somewhat	  spacious	  yet	  sparsely	  furnished	  and	  largely	  bereft	  of	  personal	  items.	  In	  contrast	  to	  Institution	  A	  where	  dormitory	  staff	  are	  primarily	  female	  and	  referred	  to	  as	  “senos”,	  Institution	  B	  has	  a	  number	  of	  men	  who	  remain	  present	  throughout	  the	  night	  and	  the	  boys	  refer	  to	  these	  caretakers	  as	  professors,	  thus	  suggesting	  a	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difference	  in	  status,	  as	  defined	  by	  gender,	  between	  the	  two	  groups.	  Also	  of	  note,	  there	  appears	  to	  be	  very	  little	  turnover	  with	  respect	  to	  personnel	  and	  many	  of	  the	  boys	  have	  longstanding	  relationships	  with	  various	  staff	  members.	  Site	  Access	  Given	  that	  one	  of	  the	  primary	  purposes	  of	  this	  study	  is	  to	  privilege	  the	  voices	  of	  adolescents	  who	  are	  currently	  experiencing	  the	  impact	  of	  an	  irresolvable	  loss;	  that	  is,	  the	  ongoing	  psychological	  presence	  and	  physical	  absence	  of	  a	  loved	  one,	  both	  Institution	  B	  and	  Institution	  A	  were	  ideally	  suited	  to	  the	  purpose	  of	  the	  study.	  Each	  institution	  houses	  adolescents	  who	  have	  experienced	  legal	  separation	  from	  his	  or	  her	  biological	  parent(s)	  and	  each	  facility	  attempts	  to	  create	  structures	  to	  replace	  the	  absence	  of	  family.	  Although	  ideally	  suited	  to	  the	  study	  with	  respect	  to	  age	  and	  the	  shared	  experience	  of	  an	  ambiguous	  loss,	  it	  must	  be	  noted	  that	  gender	  composition	  and	  its	  implications	  emerged	  in	  various	  forms	  throughout	  the	  study	  given	  that	  both	  boys	  and	  girls	  resided	  at	  Institution	  A	  while	  Institution	  B	  accommodated	  only	  boys.	  The	  researcher	  gained	  access	  to	  both	  sites	  as	  a	  result	  of	  longstanding	  relationships	  with	  key	  stakeholders	  that	  had	  been	  developed	  over	  the	  course	  of	  more	  than	  a	  decade.	  ICBF	  protocol	  precludes	  contact	  between	  journalists	  and/or	  researchers	  and	  the	  children	  in	  its	  care.	  Permission	  was	  granted	  to	  conduct	  the	  study	  after	  approximately	  one	  year	  and	  numerous	  conversations	  between	  this	  researcher	  and	  the	  staff	  psychologist	  for	  ICBF	  Cali,	  American	  representatives	  of	  international	  adoption	  agencies	  and	  the	  regional	  director	  for	  Valle,	  Colombia.	  This	  researcher’s	  	  fluency	  in	  Spanish,	  familiarity	  with	  local	  customs	  and	  ability	  to	  fly	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directly	  to	  Cali	  and	  conduct	  discussions	  in	  person	  increased	  credibility.	  Access	  to	  both	  institutions	  was	  ultimately	  granted	  due	  to	  this	  researcher’s	  personal	  position	  as	  an	  adoptive	  parent	  to	  a	  sibling	  group	  of	  nine	  children	  who	  were	  once	  institutionalized	  social	  orphans	  under	  the	  care	  of	  the	  Colombian	  government.	  	  
Research	  Participants	  	   The	  population,	  or	  sampling	  frame,	  for	  this	  study	  included	  all	  children	  fourteen	  and	  over	  who	  were	  residents	  of	  either	  Institution	  B	  or	  Institution	  A	  between	  November	  2011	  and	  February	  2012.	  	   Together,	  Institution	  B	  and	  Institution	  A,	  serve	  the	  basic	  needs	  of	  approximately	  two	  hundred	  and	  thirty	  children,	  from	  newborn	  to	  age	  nineteen.	  Sampling	  criteria	  were	  predetermined	  and	  were	  first	  presented	  to	  both	  the	  director	  of	  ICBF	  Cali	  and	  the	  psychologist	  affiliated	  with	  its	  adoption	  program.	  	   Inclusion	  criteria	  were	  as	  follows:	  (1)	  the	  adolescent	  is	  between	  the	  ages	  of	  fourteen	  and	  nineteen	  years	  old,	  (2)	  the	  adolescent	  meets	  the	  definition	  of	  social	  orphan	  –	  that	  is,	  he	  or	  she	  has	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  but	  lives	  outside	  of	  parental	  care	  (3)	  the	  adolescent	  has	  been	  under	  the	  care	  of	  the	  state	  for	  at	  least	  two	  years	  as	  research	  suggests	  that	  children	  require	  at	  least	  six	  months	  to	  acknowledge	  parental	  loss	  (Mitchell	  &	  Kuczynski,	  2010).	  	   Criteria	  for	  subject	  exclusion	  included	  the	  following:	  (1)	  history	  of	  psychosis	  and/or	  suicide	  attempts	  as	  reflected	  in	  the	  adolescent’s	  ICBF	  record	  and	  (2)	  the	  child	  is	  in	  the	  process	  of	  being	  adopted.	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   Information	  rich	  cases	  were	  purposively	  selected;	  criterion	  sampling	  was	  adopted	  in	  that	  each	  case	  met	  particular	  inclusionary	  and	  exclusionary	  criteria.	  The	  logic	  of	  criterion	  sampling	  is	  to	  study	  all	  cases	  that	  meet	  specific,	  predetermined	  criteria	  in	  an	  effort	  to	  ensure	  quality	  (Patton,	  2002).	  Critical	  incidents	  can	  be	  a	  source	  of	  criterion	  sampling	  (Patton,	  2002)	  and	  in	  the	  case	  of	  this	  study,	  each	  participant	  shared	  common	  events	  that	  resulted	  in	  their	  status	  as	  social	  orphans;	  each	  adolescent	  had	  experienced	  separation	  from	  his	  or	  her	  family	  of	  origin	  and	  were	  currently	  in	  the	  custody	  of	  the	  state.	  	   As	  well	  as	  vulnerable,	  institutionalized	  children	  are	  also	  considered	  to	  be	  a	  hard	  to	  reach	  population	  (Abrams,	  2010).	  Thus,	  one	  might	  argue	  that	  a	  variety	  of	  circumstances	  with	  respect	  to	  the	  study	  of	  hard	  to	  reach	  populations	  forces	  the	  researcher	  to	  operate	  with	  samples	  of	  available	  subjects,	  resulting	  in	  strategies	  that	  might	  be	  best	  described	  as	  convenience	  sampling	  (Abrams,	  2010).	  Patton	  argues	  that	  a	  convenience	  sampling	  strategy	  yields	  information	  poor	  cases	  and	  has	  the	  poorest	  rationale	  (2002),	  yet	  hard	  to	  reach	  populations	  argue	  for	  flexible	  strategies	  that	  are	  relevant	  to	  the	  conceptual	  framework	  and	  the	  questions	  to	  be	  addressed	  by	  the	  researcher.	  	  	   Given	  that	  this	  study	  sought	  to	  illuminate	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  psychological	  conceptualization	  of	  family	  within	  the	  context	  of	  institutionalization,	  depth	  rather	  than	  breadth	  was	  the	  primary	  focus.	  Qualitative	  sampling	  is	  not	  typically	  intended	  to	  be	  representative.	  Whereas	  the	  use	  of	  a	  random	  sampling	  strategy	  assumes	  that	  the	  population	  parameters	  are	  normally	  distributed,	  
	   	   87	   	  
	   	  
purposive	  sampling,	  used	  primarily	  in	  qualitative	  studies	  does	  not	  assume	  a	  normal	  distribution	  of	  individual	  experiences	  that	  are	  of	  interest	  to	  the	  researcher	  (Abrams,	  2010).	  	  Rather	  than	  seek	  a	  large	  sample	  size,	  this	  study	  sought	  to	  understand	  the	  experiences	  of	  fewer	  adolescents	  through	  the	  use	  of	  in-­‐depth	  interviews.	  Based	  on	  the	  review	  of	  the	  literature,	  a	  sample	  size	  of	  thirty	  adolescents	  was	  deemed	  sufficient	  to	  identify	  emerging	  themes	  as	  well	  as	  trends	  in	  the	  data.	  In	  the	  end,	  this	  particular	  study	  amassed	  a	  total	  of	  thirty-­‐three	  participants.	  	   Proposed	  guidelines	  by	  Miles	  and	  Huberman	  (1994)	  for	  successful	  sampling	  were	  consulted	  and	  continue	  to	  be	  adhered	  to	  in	  current	  qualitative	  studies	  (Abrams,	  2010).	  These	  guidelines	  emphasize	  that	  the	  sampling	  strategy	  should	  be	  relevant	  to	  the	  conceptual	  framework,	  the	  sample	  should	  generate	  rich	  information	  on	  the	  type	  of	  phenomena	  that	  is	  being	  studied,	  it	  should	  produce	  believable	  descriptions	  and	  explanations	  and	  finally,	  the	  sample	  should	  be	  both	  feasible	  and	  ethical.	  The	  sample	  was	  acquired	  through	  a	  step-­‐by-­‐step	  process	  and	  was	  largely	  determined,	  upon	  presentation	  of	  the	  inclusion	  and	  exclusion	  criteria,	  by	  the	  identified	  gatekeeper	  at	  ICBF,	  Cali,	  the	  staff	  psychologist.	  The	  relationship	  with	  this	  professional	  was	  critical	  to	  the	  process	  as	  in	  his	  role	  as	  gatekeeper	  he	  determined	  whether	  or	  not	  the	  study	  would	  be	  presented	  to	  his	  superior,	  for	  initial	  approval.	  Once	  approved,	  the	  identified	  gatekeeper	  also	  had	  the	  power	  to	  deny	  or	  facilitate	  access	  to	  the	  institutions	  within	  which	  the	  adolescents	  reside.	  With	  vulnerable	  and	  hard	  to	  reach	  populations,	  such	  as	  institutionalized	  children,	  researchers	  must	  allow	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time	  for	  relationship	  building	  with	  relevant	  gatekeepers.	  In	  the	  case	  of	  the	  present	  study,	  introductions	  between	  the	  gatekeeper	  and	  this	  researcher	  were	  first	  made	  in	  2008	  and	  continued	  informally	  prior	  to	  the	  onset	  of	  this	  study.	  	  Entry	  into	  desired	  settings	  may	  be	  limited	  and	  once	  access	  is	  gained	  other	  organizational	  barriers	  are	  likely	  to	  present	  themselves	  and	  require	  negotiation	  as	  well	  as	  internal	  support	  (Abrams,	  2010).	  Gatekeepers,	  should	  cooperation	  be	  secured,	  also	  have	  the	  power	  to	  garner	  the	  support	  of	  key	  persons,	  in	  this	  case,	  institution	  directors,	  and	  ensure	  organizational	  compliance	  while	  remaining	  independent	  of	  the	  research	  participants	  themselves	  (Clark,	  2011).	  Upon	  commencement	  of	  the	  study,	  the	  gatekeeper	  discontinued	  direct	  involvement	  and	  relinquished	  decision	  making	  capacities	  to	  this	  researcher	  as	  well	  as	  to	  each	  of	  the	  institution’s	  directors.	  The	  initial	  meeting	  with	  the	  ICBF	  regional	  staff	  psychologist	  (the	  gatekeeper)	  took	  place	  in	  October	  2011	  and	  the	  topic	  of	  conversation	  centered	  largely	  upon	  a	  personal	  meeting	  between	  the	  gatekeeper	  and	  this	  researcher	  that	  had	  taken	  place	  in	  Cali	  in	  2008.	  Culturally	  competent	  research	  requires	  respect	  for	  the	  norms	  and	  standards	  of	  the	  culture	  within	  which	  the	  research	  takes	  place,	  thus	  recollections	  of	  our	  previous	  interactions	  were	  important	  to	  acknowledge	  prior	  to	  discussion	  of	  the	  current	  investigation.	  Consultation	  with	  persons	  who	  have	  some	  expertise	  in	  the	  values	  and	  traditions	  of	  the	  culture	  is	  essential	  (Engel	  &	  Schutt,	  2013);	  thus	  ongoing	  consultation	  with	  a	  children’s	  defense	  attorney	  whose	  primary	  role	  is	  the	  facilitation	  of	  ICBF	  adoptions	  aided	  the	  process	  of	  entry	  into	  the	  internal	  offices	  of	  ICBF.	  She,	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too,	  has	  a	  personal	  relationship	  with	  this	  researcher	  as	  she	  facilitated	  six	  of	  this	  researcher’s	  nine	  adoptions	  over	  the	  course	  of	  more	  than	  ten	  years.	  Given	  the	  depth	  of	  the	  relationship,	  ample	  time	  was	  given	  to	  become	  reacquainted	  with	  one	  another	  and	  discuss	  both	  past	  events	  and	  current	  issues.	  Upon	  careful	  review	  of	  both	  the	  predetermined	  criteria	  as	  well	  as	  the	  interview	  guides,	  the	  gatekeeper	  procured	  from	  this	  researcher	  the	  necessary	  documents	  that	  would	  allow	  for	  contact	  with	  the	  children.	  A	  letter	  of	  agreement	  from	  the	  regional	  director	  was	  offered	  as	  proof	  of	  government	  permission	  to	  interview	  the	  adolescents.	  The	  gatekeeper	  then	  presented	  this	  document	  to	  the	  local	  director	  of	  ICBF	  and	  upon	  close	  inspection	  of	  all	  paperwork,	  approval	  was	  granted	  for	  the	  recruitment	  of	  subjects.	  Step	  two	  consisted	  of	  a	  meeting	  between	  the	  gatekeeper,	  the	  ICBF	  staff	  social	  worker,	  the	  director	  as	  well	  as	  one	  staff	  psychologist	  from	  Institution	  A	  and	  the	  staff	  social	  worker	  from	  Institution	  B.	  All	  parties	  present	  perused	  the	  interview	  guides	  and	  listened	  attentively	  to	  a	  short	  presentation	  that	  both	  illuminated	  the	  goals	  of	  the	  proposed	  research	  as	  well	  as	  provided	  background	  information	  with	  respect	  to	  the	  researcher,	  inclusive	  of	  her	  personal	  connection	  to	  ICBF	  and	  the	  adoption	  of	  her	  children.	  Upon	  completion	  of	  this	  meeting,	  a	  short	  discussion	  ensued	  in	  which	  the	  sensitive	  nature	  of	  the	  questions	  to	  be	  presented	  to	  the	  adolescents	  as	  well	  as	  the	  potential	  impact	  upon	  each	  participant’s	  mental	  health	  were	  explored.	  Avenues	  to	  access	  support	  services	  were	  included	  in	  the	  presentation	  and	  representatives	  of	  both	  institutions	  agreed	  to	  have	  their	  adolescents	  participate	  in	  the	  research,	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provided	  each	  adolescent	  offered	  assent.	  On	  site	  visits	  were	  arranged	  prior	  to	  the	  termination	  of	  the	  meeting.	  Initial	  visits	  to	  both	  Institution	  A	  as	  well	  as	  Institution	  B	  took	  place	  on	  October	  13,	  2011.	  At	  this	  point,	  the	  research	  study	  was	  presented	  to	  all	  staff	  and	  adolescents	  ages	  fourteen	  and	  above.	  This	  informational	  session	  provided	  prospective	  subjects	  with	  an	  opportunity	  to	  pose	  questions	  as	  well	  as	  obtain	  some	  sense	  of	  the	  person	  with	  whom	  they	  would	  participate	  in	  interviews.	  Subject	  recruitment	  was	  then	  deferred	  to	  the	  director	  of	  each	  institution	  with	  an	  understanding	  that	  consent	  and	  assent	  forms	  would	  be	  signed	  in	  the	  presence	  of	  this	  researcher	  as	  well	  as	  the	  institutional	  director	  upon	  the	  commencement	  of	  the	  study	  in	  November,	  2011.	  At	  the	  onset	  of	  the	  study,	  thirty	  adolescents	  were	  identified	  by	  staff	  and	  agreed	  to	  participate	  in	  the	  interviews.	  Implications	  as	  a	  result	  of	  staff	  selection	  of	  study	  participants	  included	  reliance	  upon	  these	  adults	  and	  their	  ability	  to	  thoroughly	  embrace	  as	  well	  as	  understand	  inclusion	  and	  exclusion	  criteria	  as	  well	  as	  the	  study	  purpose.	  	  The	  initial	  sample	  included	  fifteen	  adolescents	  from	  Institution	  A	  and	  eighteen	  adolescents	  from	  Institution	  B,	  while	  three	  female	  participants	  from	  Institution	  A	  were	  ultimately	  eliminated	  from	  the	  study	  due	  to	  cognitive	  impairments	  as	  a	  result	  of	  trauma.	  All	  participants	  from	  Institution	  B	  were	  male	  as	  the	  facility	  houses	  only	  boys,	  while	  the	  initial	  sample	  from	  Institution	  A	  consisted	  of	  eleven	  girls	  and	  four	  boys.	  Three	  of	  the	  participants	  from	  Institution	  A	  celebrated	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their	  fourteenth	  birthday	  during	  the	  course	  of	  the	  study	  and	  asked	  to	  be	  interviewed.	  With	  guardian	  consent	  and	  participant	  assent	  these	  youth	  joined	  the	  study,	  increasing	  the	  initial	  target	  number	  of	  thirty	  and	  resulting	  in	  a	  total	  of	  thirty-­‐three	  participants.	  Upon	  the	  elimination	  of	  the	  aforementioned	  youth,	  data	  was	  analyzed	  for	  a	  total	  of	  thirty	  participants	  (N=30).	  	  	  
TABLE	  3.1:	  INITIAL	  SAMPLE	  (N=33)	  
GIRLS	   BOYS	   TOTAL	  	  Girls	  =	  11	   Boys	  =	  22	   Participants	  =33	  	  
Age	  of	  Participant	   NUMBER	  14	   10	  15	   6	  16	   5	  17	   7	  18	   4	  19	   1	  	  	  	  	  
	   	   92	   	  
	   	  
TABLE	  3.2:	  FINAL	  SAMPLE	  (N=30)	  
	   GIRLS	   BOYS	   TOTAL	  
INSTITUTION	  A	   8	   4	   12	  
INSTITUTION	  B	   0	   18	   18	  
	  
TABLE	  3.3:	  AGE	  OF	  PARTICIPANTS	  
AGE	  OF	  PARTICIPANT	   NUMBER	  14	   8	  15	   5	  16	   5	  17	   7	  18	   4	  19	   1	  
	  
Data	  Collection	  Methods	  Prior	  to	  data	  collection	  and	  instrument	  construction,	  the	  literature	  on	  ambiguous	  loss	  and	  in	  particular,	  Type	  One	  ambiguous	  loss;	  that	  is,	  the	  physical	  absence	  but	  psychological	  presence	  of	  a	  loved	  one	  (Boss,	  1978)	  was	  extensively	  reviewed	  with	  respect	  to	  its	  association	  with	  children	  in	  foster	  care	  and	  children	  who	  have	  experienced	  adoption.	  	  The	  primary	  method	  for	  data	  collection	  in	  this	  study	  was	  a	  series	  of	  in-­‐depth	  interviews	  using	  a	  standardized,	  open-­‐ended	  interview	  guide	  developed	  with	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direction	  from	  the	  literature.	  Once	  consent	  and	  assent	  were	  obtained,	  each	  adolescent	  was	  asked	  to	  participate	  in	  two	  standardized,	  in-­‐depth	  interviews	  within	  one	  week	  of	  each	  other.	  The	  purpose	  of	  these	  interviews	  was	  to	  understand	  from	  the	  perspective	  of	  the	  adolescent	  how,	  in	  the	  context	  of	  ambiguous	  loss,	  these	  youths	  defined	  and	  created	  a	  sense	  of	  permanency	  while	  simultaneously	  navigating	  the	  task	  of	  identity	  formation	  without	  the	  benefit	  of	  parental	  identity	  agents.	  In	  addition,	  this	  researcher	  hoped	  to	  gather	  rich	  and	  descriptive	  information	  with	  respect	  to	  the	  adolescent’s	  sense	  of	  social	  belonging	  in	  the	  absence	  of	  family	  and	  its	  impact	  on	  future	  outcomes.	  More	  specifically,	  are	  youth	  who	  experience	  increased	  feelings	  of	  social	  belonging	  within	  the	  context	  of	  an	  institution	  better	  able	  to	  imagine	  future	  successes	  with	  respect	  to	  relationships,	  employment	  and	  education	  than	  those	  who	  do	  not?	  The	  literature	  suggests	  that	  the	  narratives	  obtained	  in	  qualitative	  research	  eschew	  rigid	  methodology	  in	  favor	  of	  doing	  what	  is	  necessary	  in	  order	  to	  capture	  the	  lived	  experience	  of	  people	  and	  that	  the	  term	  ‘mode	  of	  inquiry’	  may	  be	  a	  more	  appropriate	  term	  than	  methodology	  (Josselin	  &	  Lieblich,	  2003).	  Given	  the	  vulnerable	  status	  of	  this	  population,	  special	  attention	  was	  paid	  to	  rapport	  building,	  as	  research	  evidence	  suggests	  that	  in	  order	  to	  build	  rapport,	  and	  thus	  elicit	  subjective	  narratives,	  it	  is	  important	  to	  react	  to	  children	  and	  follow	  the	  guidelines	  that	  they	  provide	  both	  verbally	  and	  non-­‐verbally	  (Corsaro,	  1997).	  Thus,	  participant	  silences	  as	  well	  as	  the	  use	  of	  idiosyncratic	  responses	  required	  special	  consideration	  when	  determining	  whether	  to	  pose,	  retract	  or	  omit	  a	  particular	  question.	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Within	  the	  boundaries	  of	  the	  institution,	  awareness	  of	  and	  sensitivity	  to	  the	  implications	  of	  the	  research	  setting	  were	  also	  considered	  as	  most	  public	  spaces	  are	  inherently	  adult	  controlled	  and	  therefore	  have	  the	  potential	  to	  influence	  the	  responses	  of	  children	  due	  to	  the	  perceived	  power	  differential	  between	  children	  and	  adults	  (Punch,	  2002).	  Prior	  research	  has	  argued	  that	  children	  are	  primarily	  seen	  as	  an	  age	  group	  that	  places	  them	  as	  subordinate	  to	  adults	  rather	  than	  an	  equivalent	  group	  imbued	  with	  it’s	  own	  culture	  as	  well	  as	  unique	  abilities	  (Frones,	  1994;	  Mayall,	  1999).	  Of	  special	  interest	  is	  the	  psychological	  disconnect	  between	  the	  current	  location	  of	  persons	  upon	  whom	  the	  title	  adult	  has	  been	  conferred	  and	  his	  or	  her	  past	  experiences	  as	  members	  of	  the	  very	  social	  group	  for	  whom	  subordination	  exists.	  Cultural	  differences	  that	  emerged	  during	  the	  study	  regularly	  emphasized	  the	  concept	  of	  power	  differentials	  between	  adults	  and	  children	  and	  created	  opportunity	  for	  reflection	  as	  to	  how	  particular	  societies	  enforce	  these	  structures.	  In	  both	  research	  settings,	  children	  vastly	  outnumbered	  adults	  and	  children	  were	  given	  a	  great	  deal	  of	  freedom	  within	  the	  parameters	  of	  the	  institution.	  Younger	  children	  were	  often	  in	  the	  care	  of	  older	  residents	  or	  unattended	  children	  might	  be	  seen	  in	  various	  locations	  throughout	  the	  two	  institutions.	  In	  many	  cases,	  adolescents	  were	  charged	  with	  meaningful	  responsibilities,	  such	  as	  accompanying	  a	  younger	  child	  to	  school	  or	  to	  an	  appointment	  in	  the	  community.	  The	  conceptualization	  of	  children	  as	  competent	  in	  the	  absence	  of	  a	  supervisory	  adult	  appears	  in	  stark	  contrast	  to	  the	  current	  Western,	  and	  more	  specifically,	  American	  phenomenon	  of	  the	  helicopter	  parent,	  characterized	  by	  over-­‐solicitousness,	  extreme	  investment,	  high	  levels	  of	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warmth,	  low	  autonomy	  granting	  and	  generalized	  over-­‐involvement	  (Padilla	  &	  Nelson,	  2012).	  	  While	  every	  attempt	  was	  made	  to	  interview	  each	  participant	  in	  a	  private	  location,	  given	  the	  cultural	  response	  to	  the	  study,	  that	  is,	  an	  acceptance	  of	  fluid	  boundaries	  and	  the	  conceptualization	  of	  the	  individual	  as	  part	  of	  the	  whole,	  numerous	  interruptions	  occurred	  and	  both	  staff	  as	  well	  as	  residents	  often	  entered	  the	  designated	  space	  with	  either	  simple	  requests	  or	  the	  desire	  to	  say	  hello.	  	  Institution	  A	  offered	  less	  consistency	  with	  respect	  to	  space.	  Interviews	  were	  conducted	  in	  a	  variety	  of	  locations.	  Initial	  interviews	  were	  conducted	  in	  an	  unused	  church	  located	  on	  the	  premises.	  The	  open	  structure	  of	  the	  edifice	  allowed	  others	  to	  observe	  the	  process	  and	  also	  created	  distractions	  with	  respect	  to	  noise	  as	  a	  large	  raft	  of	  ducks	  mingled	  nearby	  and	  were	  often	  chased	  by	  the	  children.	  Subsequent	  interviews	  were	  re-­‐located	  either	  to	  a	  small	  staff	  office	  that	  afforded	  increased	  privacy	  or	  an	  unused	  recreation	  room,	  constructed	  of	  cinderblock,	  with	  poor	  lighting	  and	  sensitive	  acoustics.	  	  Institution	  B	  provided	  a	  consistent	  location	  within	  which	  to	  interview	  the	  participants.	  The	  room	  was	  located	  in	  the	  front	  of	  the	  building.	  Barred	  windows	  provided	  light	  but	  the	  lack	  of	  panes	  within	  the	  window	  resulted	  in	  excessive	  noise	  from	  the	  vehicles	  outside.	  Poor	  regulation	  with	  respect	  to	  emissions	  resulted	  in	  increased	  levels	  of	  pollution	  as	  the	  institution	  resides	  in	  the	  heart	  of	  the	  city	  and	  congestion	  is	  typical.	  Therefore,	  while	  Institution	  B	  afforded	  more	  privacy	  and	  order	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than	  Institution	  A,	  general	  disturbances	  in	  the	  street	  sometimes	  impacted	  the	  quality	  of	  the	  interview	  experience.	  In	  addition	  to	  inherent	  power	  structures	  and	  spatial	  considerations,	  the	  nature	  of	  the	  equipment	  that	  was	  used	  to	  record	  and	  transcribe	  each	  interview	  created	  special	  considerations	  in	  the	  course	  of	  data	  collection.	  Children	  and	  adolescents	  in	  both	  institutions	  were	  largely	  unfamiliar	  with	  the	  recording	  device,	  the	  computer	  and	  its	  various	  applications	  and	  the	  presence	  of	  such	  objects	  created	  distractions	  for	  some	  residents	  of	  the	  institutions	  and	  facilitated	  a	  number	  of	  interruptions.	  When	  such	  intrusions	  did	  occur,	  non-­‐verbal	  gestures	  were	  employed	  to	  redirect	  the	  intruder	  and	  if	  unsuccessful,	  the	  tape	  recorder	  was	  typically	  paused,	  greetings	  were	  exchanged	  and	  a	  promise	  was	  given	  to	  reconnect	  upon	  termination	  of	  the	  interview.	  
In-­depth	  Interviews	  Patton	  (2002)	  notes	  that	  we	  interview	  people	  to	  discover	  what	  we	  are	  unable	  to	  observe.	  This	  study	  utilized	  qualitative	  interviews	  in	  order	  to	  uncover	  the	  thoughts	  and	  feelings	  of	  those	  persons	  who	  actively	  experience	  forced	  separation	  from	  their	  biological	  parents	  and	  develop	  into	  young	  adults	  within	  the	  context	  of	  institutionalization.	  Qualitative	  interviewing	  begins	  with	  the	  assumption	  that	  the	  perspective	  of	  others	  is	  not	  only	  meaningful,	  but	  is	  able	  to	  be	  made	  explicit	  and	  its	  goal	  is	  to	  develop	  a	  comprehensive	  picture	  of	  the	  participant’s	  perspective	  in	  his	  or	  her	  own	  terms	  (Engel	  &	  Schutt,	  2013;	  Patton,	  2002).	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Although	  some	  researchers	  argue	  that	  there	  are	  unique	  challenges	  inherent	  the	  choice	  of	  in-­‐depth	  interviews	  with	  adolescents,	  the	  most	  compelling	  reason	  to	  choose	  this	  particular	  mode	  of	  inquiry	  is	  to	  permit	  youthful	  respondents	  to	  give	  voice	  to,	  reflect	  upon	  and	  interpret	  their	  own	  experiences	  rather	  than	  rely	  on	  adult	  interpretation	  of	  what	  has	  transpired	  in	  their	  lives	  (Eder	  &	  Fingerson,	  2002).	  Another	  important	  reason	  for	  the	  selection	  of	  in-­‐depth	  qualitative	  interviews	  is	  to	  provide	  institutionalized	  adolescents	  with	  the	  opportunity	  to	  discuss	  topics	  that	  are	  likely	  salient	  in	  their	  lives	  but	  seldom	  discussed	  within	  the	  context	  of	  peer	  relationships	  (Eder	  &	  Fingerson,	  2002).	  An	  irresolvable	  loss,	  such	  as	  the	  ongoing	  psychological	  presence	  but	  physical	  absence	  of	  a	  loved	  one,	  may	  impact	  the	  adolescent	  in	  a	  variety	  of	  ways.	  Emotional	  dysregulation	  as	  a	  result	  of	  this	  loss	  may	  manifest	  itself	  in	  multiple	  ways,	  including	  negative	  behaviors	  that	  can	  easily	  be	  misinterpreted	  by	  the	  adult	  observer.	  Variations	  exist	  in	  qualitative	  interview	  designs.	  There	  are	  three	  basic	  approaches	  in	  the	  collection	  of	  data	  through	  open-­‐ended	  questions:	  the	  informal	  conversation	  interview,	  the	  general	  interview	  guide	  and	  the	  standardized	  open-­‐ended	  interview	  (Patton,	  2002).	  Upon	  careful	  consideration,	  this	  study	  utilized	  a	  standardized	  open-­‐ended	  interview	  that	  consisted	  of	  a	  series	  of	  questions	  that	  were	  carefully	  worded	  and	  arranged	  with	  the	  intention	  of	  taking	  each	  respondent	  through	  the	  same	  sequence	  (Patton,	  2002;	  Tuner,	  2010).	  Other	  features	  of	  the	  standardized	  open-­‐ended	  interview	  include	  the	  use	  of	  essentially	  the	  same	  words	  in	  each	  of	  the	  questions	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posed	  to	  each	  respondent	  and	  the	  use	  of	  probes.	  	  Although	  participants	  are	  asked	  identical	  questions,	  each	  question	  is	  worded	  so	  that	  responses	  are	  open-­‐ended	  (Turner,	  2010).	  	  Given	  that	  each	  participant	  experienced	  the	  same	  initial	  event;	  separation	  from	  his	  or	  her	  family	  of	  origin,	  that	  resulted	  in	  the	  child’s	  institutionalization,	  adherence	  to	  both	  content	  and	  format	  within	  the	  context	  of	  the	  interview	  would	  likely	  reveal	  or	  disavow	  potential	  patterns	  and	  themes	  in	  the	  personal	  narratives	  of	  each	  adolescent.	  The	  open-­‐ended	  nature	  of	  the	  response	  options	  allows	  each	  participant	  to	  offer	  as	  little	  or	  as	  much	  information	  as	  he	  or	  she	  desires.	  Recognized	  trauma	  as	  a	  result	  of	  parental	  loss	  may	  impact	  cognitive	  skills,	  thus	  the	  open-­‐ended	  nature	  of	  the	  interview	  also	  permits	  each	  participant	  to	  respond	  to	  the	  best	  of	  his	  or	  her	  cognitive	  abilities	  (Cohen	  &	  Mannarino,	  2008;	  Gindis,	  2005).	  Use	  of	  this	  particular	  method	  was	  deemed	  most	  appropriate	  given	  the	  characteristics	  of	  the	  population.	  Institutional	  Review	  Boards	  (IRB)	  tend	  to	  solicit	  standardized	  open-­‐ended	  interview	  guides	  for	  approval	  if	  the	  topic	  of	  investigation	  is	  controversial	  or	  intrusive	  (Patton,	  2002).	  Professional	  staff	  associated	  with	  both	  institutions	  as	  well	  as	  ICBF	  expressed	  concern	  that	  the	  nature	  of	  the	  study	  might	  cause	  distress	  for	  participants	  as	  well	  as	  highlight	  feelings	  of	  isolation	  and	  disconnection	  from	  families	  of	  origin.	  One	  benefit	  of	  the	  standardized	  open-­‐ended	  interview	  is	  that	  the	  exact	  instrument	  is	  available	  for	  inspection	  (Patton,	  2002);	  in	  this	  case	  the	  researcher	  distributed	  IRB	  approved	  samples	  of	  the	  survey	  instruments	  to	  all	  adults	  involved	  in	  the	  care	  of	  the	  adolescents	  who	  comprised	  the	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sample.	  Staff	  were	  then	  able	  to	  review	  each	  question,	  articulate	  potential	  concerns	  and	  once	  articulated	  this	  researcher	  was	  able	  to	  address	  each	  issue	  to	  the	  satisfaction	  of	  all	  adults	  involved	  in	  the	  project	  and	  thereby	  decrease	  anxiety	  with	  respect	  to	  the	  sensitive	  nature	  of	  the	  study.	  Other	  potential	  benefits	  of	  the	  standardized	  open-­‐ended	  interview	  include	  its	  ability	  to	  establish	  priorities	  with	  respect	  to	  questions,	  particularly	  if	  time	  may	  be	  an	  issue	  (Patton,	  2002).	  Given	  the	  age	  of	  the	  sample	  and	  the	  vulnerability	  of	  its	  members	  with	  respect	  to	  legal	  status	  and	  existing	  power	  differentials,	  special	  consideration	  was	  given	  to	  issues	  surrounding	  length	  of	  time,	  comprehension	  and	  social	  acquiescence	  bias	  within	  the	  context	  of	  the	  interview.	  	  
The	  Instrument	  Two	  distinct	  interview	  guides	  were	  developed	  for	  this	  study	  in	  order	  to	  minimize	  any	  potential	  stress	  for	  the	  respondent	  with	  respect	  to	  length	  of	  time	  or	  topic	  sensitivity,	  to	  build	  rapport	  and	  to	  provide	  an	  opportunity	  for	  the	  participant	  to	  add	  information	  they	  may	  not	  have	  felt	  comfortable	  revealing	  during	  the	  course	  of	  the	  first	  interview.	  Although	  one	  particular	  weakness	  of	  the	  standardized	  interview	  approach	  is	  that	  it	  does	  not	  permit	  the	  interviewer	  to	  pursue	  unanticipated	  topics	  or	  issues	  (Patton,	  2002),	  it	  does	  enable	  the	  exploration	  of	  a	  particular	  area	  of	  investigation	  within	  a	  sample	  whose	  members	  have	  experienced	  a	  common	  event;	  in	  this	  case,	  separation	  from	  the	  biological	  parent(s).	  Each	  inquiry	  was	  designed	  in	  an	  effort	  to	  have	  participants	  both	  describe	  and	  reflect	  upon	  his	  or	  her	  experiences	  in	  a	  way	  that	  rarely	  occurs	  in	  daily	  life	  (Charmaz,	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2004).	  Each	  item	  was	  constructed	  in	  an	  attempt	  to	  better	  understand	  the	  respondents’	  perceptions	  of	  his	  or	  her	  own	  life	  story	  beginning	  with	  the	  initial	  loss	  of	  birth	  family,	  subsequent	  placement	  in	  an	  institution,	  the	  ongoing	  psychological	  presence	  of	  absent	  loved	  ones	  and	  ultimately,	  the	  impact	  of	  this	  loss	  upon	  future	  outcomes.	  Questions	  were	  informed	  by	  the	  tenets	  of	  ambiguous	  loss	  and	  contextual	  theories	  of	  identity	  development	  and	  sought	  to	  explore	  the	  impact	  of	  this	  irresolvable	  loss	  on	  the	  adolescent’s	  past,	  present	  and	  future	  functioning	  as	  well	  as	  provide	  some	  insight	  into	  whom	  these	  adolescents	  feel	  they	  belong	  (Boss,	  2007,	  Schacter	  &	  Ventura,	  2008).	  In	  addition,	  questions	  were	  constructed	  to	  determine	  the	  absence	  or	  presence	  of	  at	  least	  one	  identity	  agent,	  that	  is,	  an	  adult	  who	  actively	  participates	  in	  the	  adolescent’s	  identity	  formation	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008)	  and	  the	  implications	  of	  this	  determination	  upon	  the	  participant’s	  ability	  to	  imagine	  academic,	  emotional	  or	  occupational	  success	  in	  the	  future.	  The	  symptoms	  of	  ambiguous	  loss	  often	  mirror	  those	  of	  Post-­‐Traumatic	  Stress	  Disorder	  in	  that	  the	  child	  may	  experience	  depression,	  guilt,	  anxiety,	  learned	  helplessness,	  an	  inability	  to	  negotiate	  transitions	  and	  difficulty	  with	  routine	  losses.	  Boss	  (2004,	  2007)	  posits	  that	  the	  greater	  the	  ambiguity	  surrounding	  one’s	  loss,	  the	  greater	  the	  difficulty	  in	  mastering	  one’s	  depression,	  anxiety	  and	  conflict	  with	  respect	  to	  family.	  Adult	  observation	  and	  subsequent	  interpretation	  of	  adolescent	  behavior	  seldom	  accounts	  for	  the	  impact	  of	  irresolvable	  loss	  and	  tends	  to	  pathologize	  rather	  than	  conceptualize	  behavioral	  issues	  as	  relational.	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Questions	  were	  also	  constructed	  in	  order	  to	  better	  understand	  the	  adolescents’	  perceptions	  of	  the	  adults	  who	  inhabit	  their	  physical	  and	  psychological	  space.	  The	  family	  of	  origin	  serves	  as	  a	  base	  of	  operations	  for	  the	  explorations	  that	  occur	  prior	  to	  adulthood,	  in	  both	  the	  literal	  and	  figurative	  sense	  (Bowlby,	  1969).	  Literally,	  parents	  provide	  children	  with	  homes,	  financial	  subsidies	  and	  other	  material	  support	  while	  in	  the	  figurative	  sense	  parents	  and	  extended	  kin	  become	  sources	  of	  wisdom,	  provide	  guidance	  and	  model	  healthy	  attachment	  bonds.	  Familial	  and	  parental	  support	  are	  critical	  in	  the	  process	  of	  identity	  development	  as	  they	  guide	  the	  adolescent’s	  expectations,	  feelings,	  information	  processing	  as	  well	  as	  emotional	  regulation	  in	  situations	  that	  are	  attachment	  related	  (Avery,	  2010).	  Children	  who	  experience	  the	  instability	  of	  foster	  and	  institutional	  care	  tend	  to	  experience	  both	  social	  isolation	  as	  well	  as	  disconnection	  from	  trusted	  adults,	  thus	  compromising	  identity	  development	  and	  successful	  transition	  into	  young	  adulthood	  (Avery,	  2010;	  Stott	  &	  Gustavvson,	  2010).	  Questions	  were	  constructed	  to	  help	  determine	  whether	  the	  adolescents	  in	  this	  sample	  can	  identify	  adults	  with	  whom	  they	  feel	  connected,	  ergo	  identity	  agents.	  Would	  responses	  reveal	  the	  presence	  of	  adults	  who	  have	  the	  potential	  to	  provide	  support	  and	  actively	  assist	  the	  individual	  as	  she	  or	  he	  negotiates	  the	  tasks	  of	  adolescence	  and	  prepares	  to	  transition	  into	  young	  adulthood?	  Although	  questions	  were	  asked	  in	  the	  same	  sequence	  for	  each	  respondent,	  this	  researcher	  attempted	  to	  be	  mindful	  of	  both	  the	  verbal	  and	  nonverbal	  clues	  that	  were	  offered	  by	  respondents	  with	  respect	  to	  their	  level	  of	  comfort,	  their	  ability	  to	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grasp	  the	  question	  and	  their	  desire	  to	  continue	  or	  discontinue	  a	  particular	  line	  of	  inquiry.	  For	  example,	  a	  number	  of	  participants	  used	  the	  monosyllable	  term	  ‘ya’	  which	  this	  researcher	  eventually	  understood	  to	  indicate	  that	  the	  line	  of	  questioning	  should	  no	  longer	  be	  pursued	  as	  the	  topic	  had	  elicited	  too	  great	  a	  level	  of	  discomfort.	  Interviews	  were	  conducted	  in	  Spanish,	  the	  native	  language	  of	  all	  participants.	  This	  researcher	  has	  an	  expansive	  network	  in	  Colombia	  and	  has	  travelled	  numerous	  times	  to	  Cali	  over	  the	  course	  of	  sixteen	  years	  for	  both	  personal	  and	  professional	  reasons.	  Extended	  stays	  in	  the	  country	  have	  created	  a	  vast	  reserve	  of	  social	  capital	  as	  well	  as	  fluency	  in	  the	  nuances	  of	  the	  local	  dialect.	  Gaps	  in	  knowledge	  with	  respect	  to	  local	  idiosyncrasies	  were	  addressed	  through	  the	  acquisition	  of	  services	  of	  a	  social	  work	  student	  at	  La	  Universidad	  del	  Valle,	  also	  located	  in	  Cali.	  The	  instrument	  was	  constructed	  first	  in	  English	  and	  then	  translated	  into	  Spanish.	  	  It	  was	  subsequently	  back-­‐translated	  into	  English	  by	  a	  native	  of	  Cali,	  Colombia	  in	  an	  attempt	  to	  ensure	  linguistic	  equivalence.	  Although	  this	  researcher	  is	  bilingual	  and	  translation	  of	  both	  the	  instrument	  and	  the	  consent	  forms	  can	  mitigate	  potential	  language	  problems	  (Rubin	  &	  Babbie,	  2011),	  special	  attention	  was	  paid	  to	  conceptual	  equivalence.	  In	  an	  attempt	  to	  become	  more	  familiar	  with	  phrases	  and	  terms	  that	  are	  specific	  to	  adolescents	  in	  the	  region	  of	  Valle,	  questions	  were	  posed	  to	  young	  adult	  acquaintances	  living	  in	  the	  city	  of	  Cali	  prior	  to	  the	  commencement	  of	  the	  study.	  Based	  upon	  the	  suggestions	  of	  these	  youth,	  certain	  questions	  were	  reconstructed	  to	  include	  popular	  terminology.	  Particular	  terms	  in	  English	  cannot	  be	  easily	  translated	  into	  another	  language;	  and	  vice	  versa,	  therefore	  the	  interview	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guide	  was	  first	  piloted	  on	  two	  native	  Spanish	  speakers	  to	  ensure	  the	  questions	  were	  conceptually	  equivalent.	  
The	  Interviews	  Two	  in-­‐depth,	  standardized	  open-­‐ended	  interviews	  were	  conducted	  with	  a	  total	  of	  thirty-­‐three	  adolescents	  who	  are	  residents	  of	  either	  Institution	  A	  or	  Institution	  B,	  resulting	  in	  a	  total	  of	  sixty-­‐six	  interviews.	  	  A	  total	  of	  fifteen	  interviews	  were	  conducted	  at	  Institution	  A;	  eleven	  of	  the	  participants	  were	  girls	  and	  four	  were	  boys	  but	  as	  previously	  noted,	  three	  of	  the	  females	  were	  eliminated	  from	  the	  sample	  due	  to	  cognitive	  impairments	  that	  were	  most	  likely	  the	  result	  of	  trauma.	  Interview	  space	  was	  inconsistent	  and	  determined	  each	  day	  by	  available	  professional	  staff.	  	  A	  sense	  of	  chaos	  often	  pervaded	  the	  institution,	  resulting	  in	  decreased	  access	  to	  adults	  in	  positions	  of	  authority	  and	  the	  need	  for	  increased	  flexibility	  on	  the	  part	  of	  this	  researcher.	  As	  mentioned	  earlier,	  initial	  interviews	  were	  conducted	  in	  an	  abandoned	  church	  located	  on	  the	  premises.	  At	  other	  points	  in	  time	  interviews	  took	  place	  in	  small	  rooms	  generally	  reserved	  for	  the	  occupational	  therapist	  and	  social	  worker,	  as	  well	  as	  in	  a	  small,	  windowless	  room	  known	  as	  the	  playroom,	  in	  which	  unused	  mats	  were	  stored,	  left	  over	  from	  a	  previous	  project.	  	  While	  in	  the	  process	  of	  conducting	  in-­‐depth	  interviews	  at	  Institution	  A,	  noise	  and	  interruptions	  were	  factors	  that	  contributed	  to	  the	  quality	  of	  the	  subject	  researcher	  interaction.	  Staff	  frequently	  entered	  the	  interview	  space	  without	  warning	  to	  ask	  general	  questions	  or	  search	  for	  materials.	  Unattended	  groups	  of	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younger	  children	  were	  curious	  and	  often	  attempted	  to	  access	  and	  explore	  the	  electronic	  gadgets	  that	  were	  used	  to	  record	  and	  subsequently	  store	  each	  interview.	  	  In	  contrast,	  every	  interview	  conducted	  at	  Institution	  B	  took	  place	  in	  what	  can	  best	  be	  described	  as	  a	  small	  conference	  room	  adjacent	  to	  what	  might	  be	  considered	  the	  secretary’s	  work	  station.	  The	  long,	  narrow	  room	  had	  a	  rectangular	  table,	  a	  large	  boom	  box	  and	  a	  few	  faded	  photos	  on	  white	  stucco	  walls.	  The	  room	  had	  one	  window	  that	  faced	  the	  street	  and	  given	  the	  lack	  of	  glass,	  which	  is	  typical	  in	  Colombia,	  and	  the	  presence	  instead	  of	  wrought	  iron	  grills,	  a	  great	  deal	  of	  noise	  and	  dust	  entered	  from	  the	  busy	  city	  street.	  Eighteen	  adolescent	  boys	  were	  interviewed	  at	  Institution	  B;	  each	  boy	  was	  interviewed	  twice.	  Unlike	  Institution	  A,	  the	  staff	  at	  Institution	  B	  were	  well	  organized	  and	  created	  a	  primarily	  confidential	  space	  within	  which	  the	  interviews	  could	  be	  conducted.	  	  Each	  interview	  was	  audio-­‐recorded	  and	  the	  physical	  space	  at	  both	  sites	  was	  structured	  so	  that	  a	  table,	  tissues	  and	  small	  items	  with	  which	  to	  doodle,	  as	  well	  as	  lollipops,	  were	  generally	  available.	  This	  researcher’s	  clinical	  experience	  informed	  the	  decisions	  that	  were	  made	  with	  respect	  to	  comfort	  as	  children	  who	  have	  experienced	  trauma	  often	  exhibit	  affective,	  cognitive	  and	  behavioral	  changes	  (Cohen	  &	  Mannarino,	  2008)	  that	  must	  be	  attended	  to.	  	  The	  first	  interview,	  labeled	  Interview:	  Time	  One,	  focused	  primarily	  on	  the	  respondents’	  conceptualization	  of	  their	  removal	  from	  their	  family	  of	  origin	  and	  his	  or	  her	  converted	  legal	  status	  as	  a	  ward	  of	  the	  state.	  It	  sought	  to	  better	  understand	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whether	  the	  adolescent	  was	  able	  to	  articulate	  a	  coherent	  narrative	  with	  respect	  to	  this	  event	  as	  well	  as	  understand	  his	  or	  her	  subsequent	  construction	  of	  family	  and,	  in	  particular,	  the	  replacement	  or	  lack	  thereof	  of	  parental	  identity	  agents.	  	  The	  purpose	  of	  the	  second	  interview,	  labeled	  Interview:	  Time	  Two,	  was	  to	  gain	  some	  understanding	  of	  the	  respondents’	  perceived	  readiness	  to	  leave	  the	  relative	  safety	  of	  his	  or	  her	  current	  living	  situation	  and	  shoulder	  the	  responsibilities	  of	  young	  adulthood	  in	  the	  absence	  of	  institutional	  structures.	  Questions	  sought	  to	  determine	  whether	  the	  adolescent	  believed	  that	  he	  or	  she	  would	  have	  a	  parental	  identity	  agent	  to	  help	  navigate	  the	  complex	  social	  world	  of	  adults,	  including	  the	  responsibilities	  of	  work,	  home	  and	  sustenance.	  Specific	  items	  also	  sought	  to	  illuminate	  the	  respondents’	  conceptualization	  of	  family	  and	  as	  well	  as	  experiential	  advice	  with	  respect	  to	  the	  needs	  of	  institutionalized	  children	  and	  how	  adults	  might	  support	  those	  needs	  in	  the	  future.	  Questions	  also	  sought	  to	  elicit	  responses	  that	  would	  allow	  for	  later	  analysis	  of	  the	  participant’s	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  how	  this	  perception	  of	  connection	  intersection	  with	  the	  adolescent’s	  ability	  to	  perceive	  of	  relational,	  academic	  and	  educational	  success	  in	  the	  future.	  Interaction	  within	  the	  interview	  context	  was	  informed	  by	  a	  large	  body	  of	  research	  that	  emphasizes	  that	  the	  narrator’s	  story	  is	  flexible	  and	  shaped	  in	  part	  by	  interaction	  with	  the	  audience	  as	  well	  as	  location	  and	  subject	  to	  change	  should	  external	  circumstances	  vary	  (Bauman,	  1986;	  Briggs,	  1986,	  2002:	  Mischler,	  1986).	  In	  light	  of	  these	  studies,	  this	  researcher	  was	  sensitized	  to	  the	  participants’	  status	  as	  social	  orphans	  and	  their	  knowledge	  of	  the	  researcher’s	  role	  as	  adoptive	  parent,	  and	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more	  specifically,	  as	  adoptive	  parent	  of	  previously	  institutionalized	  Colombian	  children.	  Interview	  duration	  varied	  depending	  upon	  the	  age	  of	  the	  respondent,	  his	  or	  her	  cognitive	  skills	  and	  external	  influences	  such	  as	  peer	  pressure,	  academic	  responsibilities	  and	  interruptions.	  Limited	  cognitive	  skills	  on	  the	  part	  of	  some	  respondents	  led	  to	  a	  decision	  to	  continue	  the	  interview	  yet	  move	  through	  the	  questions	  more	  quickly.	  This	  decision	  was	  informed	  by	  the	  respondent’s	  desire	  to	  participate,	  to	  be	  just	  like	  his	  or	  her	  peers,	  but	  yet	  not	  fully	  understand	  the	  questions.	  The	  shortest	  interview	  last	  just	  sixteen	  minutes	  and	  seventeen	  seconds	  (16:17)	  while	  the	  longest	  interview	  clocked	  in	  at	  one	  hour	  and	  three	  minutes	  (1:03).	  Setting	  also	  influences	  this	  mode	  of	  qualitative	  inquiry	  (Chase,	  2008)	  and	  although	  both	  institutions	  granted	  full	  access	  to	  research	  participants	  and	  the	  activities	  that	  occurred	  at	  each	  site	  on	  a	  daily	  basis,	  the	  staff	  at	  Institution	  San	  B	  were	  generally	  more	  involved	  with	  every	  aspect	  of	  the	  investigatory	  process.	  Both	  the	  social	  worker	  and	  the	  psychologist	  at	  Institution	  B	  created	  daily	  schedules	  inclusive	  of	  the	  demands	  of	  the	  project,	  ensured	  that	  the	  boys	  were	  informed	  of	  their	  interview	  time	  and	  included	  this	  researcher	  in	  the	  afternoon	  meal	  each	  day.	  Interviews	  were	  conducted	  between	  November	  2011	  and	  February	  2012.	  As	  a	  gesture	  of	  appreciation,	  each	  respondent	  received	  an	  LL	  Bean	  LED	  flashlight	  upon	  the	  termination	  of	  the	  first	  interview	  and	  either	  a	  pair	  of	  sweatpants,	  a	  t-­‐shirt	  or	  a	  piece	  of	  jewelry	  upon	  the	  completion	  of	  the	  second	  interview.	  Subjects	  expressed	  a	  great	  deal	  of	  appreciation	  upon	  receipt	  of	  each	  gift	  and	  appeared	  delighted	  to	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demonstrate	  the	  variety	  of	  ways	  in	  which	  the	  flashlights	  were	  useful.	  Despite	  staff	  support	  for	  these	  small	  tokens	  of	  appreciation,	  younger	  children	  expressed	  some	  distress	  upon	  learning	  that	  they	  would	  not	  be	  able	  to	  participate	  in	  the	  interviews	  nor	  receive	  these	  gifts;	  therefore	  this	  researcher	  arrived	  at	  each	  setting	  with	  a	  variety	  of	  cookies	  and	  other	  edible	  products	  that	  could	  be	  shared	  amongst	  the	  residents.	  	  A	  follow	  up	  visit	  occurred	  in	  August	  2012	  in	  which	  the	  researcher	  arrived	  at	  both	  institutions	  with	  a	  small	  team	  comprised	  of	  a	  pediatrician	  and	  two	  therapists	  as	  well	  as	  various	  donations	  for	  the	  children.	  The	  purpose	  of	  the	  visit	  was	  primarily	  an	  exchange	  of	  professional	  resources	  between	  the	  service	  team	  and	  institutional	  staff.	  In	  addition	  to	  this	  goal,	  the	  visit	  was	  an	  opportunity	  for	  this	  researcher	  to	  give	  thanks	  to	  both	  institutions	  for	  their	  participation	  in	  the	  study.	  Upon	  arrival	  at	  Institution	  B,	  the	  team	  received	  an	  unexpected	  reception	  that	  included	  multiple	  performances	  on	  the	  part	  of	  the	  children,	  a	  luncheon	  and	  a	  staff	  presentation	  that	  highlighted	  current	  work	  as	  well	  as	  future	  goals	  for	  the	  institution.	  
Data	  Analysis	  Given	  the	  qualitative	  nature	  of	  the	  study,	  a	  journal,	  as	  well	  as	  conceptual	  memoing,	  were	  used	  in	  order	  to	  capture	  this	  researcher’s	  impression	  of	  emerging	  insights,	  themes	  and	  patters	  as	  well	  as	  record	  observations	  of	  the	  setting	  (Holton,	  2007).	  The	  audio	  tape	  was	  reviewed	  upon	  termination	  of	  each	  interview	  to	  ensure	  the	  quality	  and	  the	  utility	  of	  this	  method	  in	  each	  session	  (Beeman,	  1995;	  Lofland	  &	  Lofland,	  1984).	  Due	  to	  the	  large	  amount	  of	  material	  that	  was	  generated	  in	  the	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interviews,	  NVIVO	  software	  was	  chosen	  to	  assist	  with	  data	  management	  and	  analysis.	  Primary	  data	  analysis	  of	  this	  study	  used	  an	  inductive	  approach	  that	  was	  formed	  by	  sensitizing	  concepts	  determined	  by	  this	  researcher.	  Patton	  (2002)	  notes	  that	  the	  human	  factor	  is	  the	  great	  strength	  and	  fundamental	  weakness	  of	  qualitative	  inquiry	  and	  analysis;	  the	  researcher	  brings	  his	  or	  her	  biases	  to	  each	  stage	  of	  the	  study.	  	  Data	  in	  this	  study	  were	  analyzed	  using	  content	  and	  narrative	  analysis	  to	  identify	  patterns	  and	  themes	  within	  the	  data	  oriented	  to	  the	  sensitizing	  concepts	  of	  loss,	  identity,	  permanency	  and	  identity	  agents.	  Sensitizing	  concepts	  have	  their	  origins	  in	  social	  science	  theory;	  the	  research	  literature	  or	  evaluation	  issues	  identified	  at	  the	  beginning	  of	  a	  study	  and	  provide	  the	  analyst	  with	  a	  general	  sense	  of	  reference	  (Patton,	  2002).	  In	  this	  study,	  specific	  nodes	  were	  created	  within	  NVIVO	  to	  capture	  emergent	  patterns	  within	  the	  data.	  They	  are	  as	  follows:	  	  
• Ambiguous	  loss	  and	  family	  
• Response	  to	  institutionalization	  
• Sense	  of	  self	  
• Social	  belonging	  	  
• The	  future	  
• The	  role	  of	  identity	  agents	  
• View	  of	  family	  roles	  	  The	  initial	  use	  of	  inductive	  analysis	  involved	  the	  discovery	  of	  patterns	  and	  themes	  and	  findings	  emerged	  throughout	  the	  process	  as	  a	  result	  of	  this	  researcher’s	  interaction	  with	  the	  data.	  Inductive	  analysis	  is	  comprised	  of	  a	  series	  of	  steps	  that	  successively	  leads	  the	  researcher	  from	  studying	  observed	  concrete	  realities,	  in	  this	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case,	  the	  narrative	  truth	  of	  the	  respondent,	  and	  rendering	  a	  conceptual	  understanding	  of	  what	  has	  been	  seen	  (Charmaz,	  2003;	  Patton,	  2002).	  In	  this	  study,	  the	  frequency	  with	  which	  particular	  words	  were	  embedded	  in	  the	  responses	  of	  the	  participants	  as	  a	  whole	  was	  identified	  in	  an	  attempt	  to	  create	  categorical	  nodes.	  Each	  node	  was	  then	  assigned	  a	  specific	  color	  within	  NVIVO	  and	  either	  phrases,	  sentences	  or	  entire	  passages	  were	  coded	  and	  subsequently	  placed	  within	  each	  classification	  for	  further	  analysis.	  This	  included	  a	  combination	  of	  the	  following	  approaches:	  an	  examination	  of	  grammatical	  structures,	  the	  interpretation	  of	  meaning	  and	  a	  reflexive	  stance	  that	  also	  recognized	  the	  role	  of	  this	  researcher	  with	  respect	  to	  the	  data	  creation	  and	  data	  analysis	  process.	  Immersion	  within	  the	  setting	  provided	  context	  for	  the	  data	  that	  was	  generated	  in	  standardized,	  open-­‐ended	  interviews	  and	  visibly	  embedded	  in	  the	  larger	  social	  structures	  of	  both	  the	  institution	  and	  what	  respondents	  referred	  to	  as	  “afuera”,	  translated	  to	  mean	  “outside	  the	  facility”.	  Sensitized	  to	  the	  concept	  of	  ambiguous	  loss	  and	  its	  implications,	  as	  well	  as	  mindful	  that	  behavior	  is	  the	  language	  of	  children	  (Pavao,	  2005),	  the	  observed	  behavior	  of	  social	  orphans	  and	  their	  interactions	  with	  peers	  and	  staff	  provided	  an	  alternative	  framework	  within	  which	  to	  place	  the	  interviews.	  Upon	  completion,	  the	  data	  were	  transcribed	  into	  text.	  Step	  one	  included	  a	  literal	  translation,	  in	  the	  language	  of	  the	  participant,	  replete	  with	  pauses	  and	  other	  extraneous	  sounds.	  Interview	  One	  and	  Interview	  Two	  were	  initially	  transcribed	  into	  two	  separate	  documents	  and	  upon	  termination	  of	  the	  translations	  were	  combined	  to	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create	  one	  document,	  identifiable	  by	  number	  rather	  than	  name.	  The	  process	  was	  completed	  by	  this	  researcher	  with	  assistance	  from	  the	  aforementioned	  social	  work	  student	  from	  La	  Universidad	  del	  Valle	  in	  Cali,	  Colombia.	  Step	  two	  involved	  the	  translation	  of	  all	  data	  into	  English	  in	  accordance	  with	  this	  researcher’s	  status	  as	  a	  doctoral	  candidate	  in	  a	  university	  in	  the	  United	  States,	  whose	  official	  language	  is	  English.	  
Maximizing	  Credibility	  Critical	  to	  the	  process	  of	  qualitative	  inquiry,	  this	  researcher	  engaged	  in	  an	  ongoing	  process	  of	  critical	  reflection	  and	  reflexivity	  in	  an	  effort	  to	  reduce	  researcher	  bias	  and	  enhance	  rigor	  (Mauthner,	  1997;	  Mitchell	  &	  Kuczynksi,	  2010;	  Punch,	  2002).	  This	  process	  included	  field	  notes	  and	  journal	  writing	  which	  provide	  the	  opportunity	  for	  critical	  examination	  of	  knowledge	  construction	  as	  well	  as	  contribute	  to	  an	  audit	  trail	  that	  facilitates	  transparency	  throughout	  the	  investigation	  (Guillemin	  &	  Gillam,	  2004).	  In	  an	  attempt	  to	  maximize	  credibility,	  this	  researcher	  adhered	  to	  the	  concept	  of	  footprints;	  that	  is,	  a	  process	  of	  research	  that	  leaves	  a	  trail	  for	  others	  to	  follow	  (Beeman,	  1995).	  
Ethical	  Considerations	  The	  National	  Association	  Of	  Social	  Workers	  (NASW)	  Code	  of	  Ethics	  (2008)	  standards	  emphasize	  that	  research	  should	  cause	  no	  physical	  harm	  to	  its	  participants.	  Yet,	  qualitative	  interviews	  are	  interventions	  that	  necessarily	  affect	  people	  (Patton,	  2002).	  In-­‐depth	  interviews	  have	  the	  potential	  to	  bring	  forth	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thoughts,	  feelings	  and	  experiences	  that	  may	  distress,	  surprise	  or	  alter	  the	  respondent’s	  sense	  of	  self.	  “The	  purpose	  of	  a	  research	  interview	  is	  first	  and	  foremost	  to	  gather	  data,	  not	  to	  change	  people,”	  (Patton,	  2002,	  p.	  405),	  yet	  the	  very	  process	  of	  soliciting	  the	  respondent’s	  narrative	  may,	  in	  fact,	  do	  just	  that.	  Social	  work	  research	  is	  often	  an	  intrusion	  into	  people’s	  lives	  and	  qualitative	  inquiry	  encourages	  subjects	  to	  reveal	  information	  that	  may	  not	  be	  fully	  known	  to	  either	  themselves	  or	  others	  (Ruben	  &	  Babbie,	  2011).	  Thus	  confidentiality	  becomes	  a	  key	  ethical	  standard	  and	  must	  be	  ensured	  by	  the	  researcher.	  Its	  importance	  lies	  not	  only	  in	  the	  researcher’s	  ability	  to	  maintain	  the	  privacy	  of	  the	  participant’s	  identity	  but	  also	  confers	  value	  upon	  what	  has	  been	  shared.	  The	  sample	  for	  this	  research	  study	  falls	  within	  the	  category	  of	  vulnerable	  populations	  and	  required	  both	  adolescent	  assent	  as	  well	  as	  guardian	  consent	  to	  ensure	  that	  the	  participants	  fully	  understood	  the	  implications	  of	  participation:	  participation	  was	  voluntary	  and	  could	  be	  withdrawn	  at	  any	  time	  during	  the	  study	  without	  negative	  consequences.	  In	  addition,	  each	  adolescent	  would	  receive	  his	  or	  her	  compensatory	  gift	  should	  participation	  be	  withdrawn	  during	  the	  course	  of	  the	  interview.	  Given	  the	  sensitive	  nature	  of	  the	  topics	  for	  exploration,	  special	  consideration	  was	  also	  given	  to	  available	  supports	  should	  the	  subjects	  become	  distressed.	  The	  NASW	  Code	  of	  Ethics	  (2008)	  states	  that	  social	  workers	  should	  take	  steps	  to	  ensure	  that	  participants	  have	  access	  to	  appropriate	  support	  throughout	  the	  study,	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therefore,	  trusted	  adults	  were	  designated	  beforehand	  to	  provide	  additional	  support	  should	  the	  participant	  request	  services	  or	  should	  the	  researcher	  deem	  such	  support	  necessary.	  In	  order	  to	  determine	  who	  these	  adults	  might	  be,	  this	  researcher	  informally	  interviewed	  multiple	  staff	  members	  and	  used	  her	  clinical	  experience	  to	  decide	  who	  might	  be	  best	  able	  to	  provide	  assistance	  should	  the	  need	  arise.	  	  This	  researcher	  also	  reiterated	  throughout	  the	  process	  that	  the	  conversation	  could	  be	  terminated	  at	  any	  time	  without	  consequences,	  the	  subject	  could	  refuse	  to	  answer	  any	  question	  should	  he	  or	  she	  feel	  discomfort	  and	  the	  tape	  recorder	  could	  be	  turned	  off	  if	  necessary.	  Other	  ethical	  considerations	  arose	  throughout	  the	  course	  of	  the	  study	  and	  were	  negotiated	  during	  the	  project.	  For	  example,	  some	  participants	  appeared	  to	  have	  less	  intact	  cognitive	  skills	  as	  a	  result	  of	  the	  trauma	  associated	  with	  abandonment	  and	  separation	  from	  family	  of	  origin.	  An	  important	  question	  centered	  upon	  completion	  or	  termination	  of	  the	  interview	  based	  upon	  the	  subject’s	  apparent	  lack	  of	  comprehension	  with	  respect	  to	  the	  nuances	  inherent	  in	  each	  question.	  As	  such,	  the	  data	  collected	  from	  three	  participants,	  all	  of	  whom	  resided	  in	  Institution	  A,	  were	  eliminated	  from	  the	  study	  post	  completion	  of	  the	  project.	  Despite	  impaired	  cognitive	  functioning,	  each	  of	  these	  adolescents	  repeatedly	  expressed	  a	  desire	  to	  participate	  and	  complete	  the	  process.	  This	  researcher	  determined	  that	  the	  appropriate	  course	  of	  action	  was	  the	  completion	  of	  the	  survey	  based	  upon	  the	  subject’s	  desire	  to	  participate	  in	  the	  same	  fashion	  as	  his	  or	  her	  peers.	  Therefore,	  interviews	  were	  conducted	  with	  the	  intent	  to	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provide	  both	  a	  sense	  of	  accomplishment	  as	  well	  as	  a	  source	  of	  collective	  belonging.	  This	  study	  was	  familiar	  to	  all	  participants	  in	  both	  locations	  and	  participation	  lent	  itself	  to	  a	  form	  of	  adolescent	  bragging	  rights.	  To	  accommodate	  the	  cognitive	  capabilities	  of	  the	  subject,	  movement	  through	  the	  interview	  occurred	  in	  a	  manner	  that	  appeared	  most	  comfortable	  for	  the	  participant.	  Clinical	  skills	  that	  have	  been	  honed	  in	  the	  field	  for	  more	  than	  twenty	  years	  were	  put	  into	  use	  in	  the	  process	  of	  reading	  each	  subject’s	  body	  language,	  silences	  and	  phrases	  that	  indicated	  the	  completion	  of	  a	  particular	  line	  of	  inquiry.	  Other	  ethical	  considerations	  arose	  as	  staff	  in	  both	  institutions,	  in	  keeping	  with	  cultural	  norms,	  shared	  with	  participants	  my	  role	  as	  an	  adoptive	  mother	  to	  nine	  Colombian	  social	  orphans.	  Respondents	  often	  asked	  if	  it	  would	  be	  possible	  for	  this	  researcher	  to	  find	  a	  friend	  or	  colleague	  to	  begin	  adoption	  proceedings	  or	  whether	  there	  might	  be	  room	  in	  my	  home	  for	  more	  children.	  Questions	  of	  this	  nature	  were	  painful	  for	  both	  the	  subject	  and	  for	  this	  researcher,	  as	  these	  adolescents	  have	  no	  possibility	  for	  permanency	  via	  adoption	  due	  to	  their	  advanced	  age.	  Ethical	  considerations	  in	  the	  conduct	  of	  social	  work	  research	  often	  pose	  dilemmas	  (Ruben	  &	  Babbie,	  2011).	  Do	  the	  benefits	  outweigh	  the	  cost?	  The	  researcher	  determined	  that	  the	  answer	  to	  this	  question	  in	  this	  particular	  study	  is	  yes.	  Despite	  the	  sensitive	  nature	  of	  the	  topic,	  forced	  and	  legal	  separation	  from	  one’s	  family	  of	  origin,	  and	  the	  irresolvable	  loss	  that	  ensues,	  the	  insight	  provided	  by	  the	  study’s	  participants	  with	  respect	  to	  their	  daily	  lived	  experiences	  has	  the	  potential	  to	  alter	  the	  way	  adults	  construct	  policy	  for	  those	  children	  who	  fit	  the	  criteria	  for	  social	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orphan.	  In	  addition,	  the	  rich	  information	  offered	  by	  these	  adolescents	  may	  facilitate	  changes	  in	  social	  work	  practice.	  For	  example,	  the	  explication	  of	  the	  qualities	  adolescents	  find	  necessary	  in	  helping	  adults,	  whether	  lay	  persons	  or	  professionals,	  can	  directly	  impact	  treatment	  strategies,	  professional	  development,	  residential	  practices	  and	  staff	  retention	  and	  ultimately	  benefit	  those	  children	  who	  live	  with	  the	  ongoing	  physical	  absence	  and	  psychological	  presence	  of	  a	  missing	  loved	  one.	  
Participant	  Biographies	  Finally,	  in	  order	  to	  fully	  appreciate	  the	  magnitude	  of	  the	  findings	  and	  their	  potential	  contribution	  to	  the	  existent	  literature	  on	  institutionalized	  social	  orphans,	  brief	  participant	  biographies	  were	  constructed.	  Of	  the	  thirty-­‐three	  adolescents	  who	  participated	  in	  the	  interview	  process	  and	  comprised	  the	  original	  sample,	  three	  were	  eliminated	  due	  to	  the	  long-­‐term	  effects	  of	  trauma	  and	  ambiguous	  loss	  and	  the	  subsequent	  impact	  upon	  cognitive	  functioning	  (Boss,	  2010).	  	  Participant	  biographies	  are	  grouped	  according	  to	  facility,	  as	  the	  structural	  differences	  between	  the	  two	  institutions	  are	  noteworthy.	  Institution	  A	  is	  situated	  in	  a	  rural	  tract	  of	  land	  on	  the	  outskirts	  of	  the	  city,	  houses	  approximately	  164	  infants,	  children	  and	  adolescents	  and	  receives	  both	  male	  and	  female	  residents.	  In	  contrast,	  Institution	  B	  is	  located	  in	  the	  heart	  of	  Cali	  and	  houses	  just	  64	  residents,	  all	  males,	  between	  the	  ages	  of	  eight	  and	  eighteen.	  	  
Institution	  A	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“Carmen”	  
*Eliminated	  from	  the	  study	  
	   Carmen	  is	  a	  fourteen-­‐year-­‐old	  girl	  who	  entered	  the	  institution	  with	  her	  twin	  brother	  when	  she	  was	  one	  year	  old.	  The	  data	  gathered	  over	  the	  course	  of	  two	  interviews	  was	  ultimately	  eliminated	  from	  the	  study	  given	  this	  researcher’s	  clinical	  assessment	  of	  the	  long-­‐term	  impact	  of	  trauma	  on	  Carmen’s	  cognitive	  functioning.	  	  	  
“Patricia”	  
*Eliminated	  from	  the	  study	  
	   Patricia	  is	  a	  fourteen-­‐year-­‐old	  girl	  who	  arrived	  at	  the	  institution	  with	  her	  sister	  when	  she	  was	  twelve	  years	  old.	  Cognitive	  limitations	  as	  a	  result	  of	  trauma	  and	  multiple	  losses	  resulted	  in	  the	  elimination	  of	  this	  participant	  from	  the	  study.	  	  
“Gladys”	  
*Eliminated	  from	  the	  study	  
	   According	  to	  Gladys,	  she	  arrived	  at	  the	  institution	  at	  age	  ten	  and	  is	  currently	  fifteen	  years	  old.	  Gladys	  and	  Patricia	  are	  sisters	  who	  have	  experienced	  a	  number	  of	  significant	  losses	  as	  well	  as	  abuse.	  As	  with	  her	  sister,	  trauma	  appears	  to	  have	  impacted	  Gladys’s	  cognitive	  skills	  and	  the	  data	  collected	  over	  the	  course	  of	  two	  interviews	  was	  ultimately	  eliminated	  from	  this	  study.	  
“Sam”	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   Sam	  is	  a	  fourteen-­‐year-­‐old	  girl	  who	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  she	  was	  ten	  years	  old.	  Three	  of	  her	  six	  siblings	  entered	  the	  facility	  with	  her.	  Of	  these	  three,	  two	  were	  adopted	  and	  relocated	  to	  Italy	  while	  the	  third	  remains	  at	  Institution	  A.	  Of	  the	  three	  siblings	  who	  did	  not	  arrive	  with	  Sam,	  one	  is	  currently	  in	  another	  facility,	  another	  resides	  in	  a	  foster	  home	  and	  the	  oldest	  sibling’s	  whereabouts	  are	  unknown.	  	  	   Sam	  has	  no	  contact	  with	  her	  biological	  mother,	  nor	  does	  she	  have	  contact	  with	  five	  of	  her	  six	  siblings.	  She	  reports	  that	  she	  never	  knew	  her	  biological	  father.	  Her	  hopes	  for	  the	  future	  include	  a	  career	  as	  a	  designer.	  	   	  
	  “Cielo”	  	  
	   Cielo	  is	  an	  outgoing	  15-­‐year-­‐old	  girl	  with	  a	  forceful	  personality	  who	  was	  taken	  from	  her	  home,	  along	  with	  her	  siblings,	  due	  to	  imminent	  danger	  when	  she	  was	  just	  9	  months	  old.	  Although	  she	  describes	  herself	  as	  angry,	  she	  laughs	  easily	  and	  is	  hyper-­‐focused	  on	  body	  parts,	  such	  as	  the	  breasts	  and	  the	  derriere.	  	  
	   Of	  the	  four	  siblings	  who	  were	  institutionalized	  at	  Institution	  A,	  two	  sisters	  have	  aged	  out	  of	  the	  facility	  and	  she	  continues	  to	  have	  contact	  with	  one	  of	  the	  two,	  a	  sister	  who	  currently	  sells	  small	  items	  to	  survive	  at	  traffic	  intersections.	  She	  also	  has	  daily	  contact	  with	  her	  brother,	  who	  remains	  institutionalized	  with	  her.	  There	  is	  no	  contact	  with	  either	  of	  her	  biological	  parents.	  	  
	  “Juliana”	  	  
	   Juliana	  is	  just	  fourteen	  years	  old	  but	  appears	  much	  older.	  She	  has	  five	  younger	  siblings	  from	  whom	  she	  is	  separated	  as	  they	  were	  adopted	  and,	  due	  to	  her	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age,	  she	  was	  not.	  She	  has	  no	  relationship	  with	  her	  birth	  mother	  and	  lived	  with	  her	  father	  and	  siblings,	  fulfilling	  the	  role	  of	  primary	  caretaker,	  until	  he	  abandoned	  the	  family.	  Despite	  her	  youth,	  she	  is	  articulate	  and	  easily	  able	  to	  navigate	  the	  nuances	  in	  conversation.	  	   Juliana	  currently	  has	  no	  contact	  with	  any	  members	  of	  her	  family	  despite	  her	  ongoing	  desire	  to	  be	  in	  touch	  with	  her	  siblings	  who	  reside	  with	  their	  adoptive	  families	  in	  Italy.	  She	  is	  focused	  on	  the	  absence	  of	  her	  siblings	  and	  her	  subsequent	  loss	  of	  roles,	  as	  sister,	  caretaker	  and	  daughter.	  	  
	  “Bianca”	  	  
	   Bianca	  is	  eighteen	  and	  lives	  with	  her	  identical	  twin	  at	  Institution	  A.	  She	  states	  that	  facial	  acne	  has	  impacted	  her	  self-­‐esteem	  tremendously.	  The	  girls	  were	  brought	  to	  the	  institution	  when	  they	  were	  just	  fifteen	  days	  old.	  Upon	  arrival	  they	  were	  reunited	  with	  two	  older	  siblings	  who	  had	  already	  been	  placed	  at	  the	  institution.	  Bianca	  believes	  her	  father	  suffered	  from	  major	  mental	  health	  issues	  that	  left	  her	  mother	  overwhelmed	  and	  unable	  to	  care	  for	  her	  daughters.	  She	  is	  animated	  and	  articulate	  and	  shows	  a	  great	  deal	  of	  emotion	  when	  discussing	  her	  story.	  She	  is	  someone	  with	  a	  strong	  sense	  of	  social	  justice;	  she	  is	  motivated	  to	  learn	  and	  to	  make	  something	  of	  herself.	  	   She	  is	  not	  afraid	  to	  ask	  for	  clarification	  if	  she	  doesn’t	  understand	  and	  has	  made	  it	  clear	  that	  she	  is	  looking	  for	  the	  support	  of	  someone	  neutral.	  She	  cries	  easily	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and	  expresses	  a	  wide	  range	  of	  emotions.	  Bianca	  describes	  herself	  as	  demanding,	  as	  an	  insomniac	  and	  as	  a	  non-­‐conformist.	  	   Bianca	  has	  regular	  contact	  with	  her	  identical	  twin,	  with	  whom	  she	  lives,	  and	  occasional	  contact	  with	  her	  sisters,	  infant	  niece	  and	  mother.	  	  
“Andrea”	  	  	   Andrea	  is	  remarkable.	  She	  is	  only	  sixteen	  years	  old	  and	  yet	  she	  has	  the	  poise	  and	  the	  wisdom	  of	  a	  much	  older	  woman.	  She	  has	  no	  information	  with	  respect	  to	  the	  location	  of	  her	  parents	  and	  believes	  that	  she	  was	  two	  years	  old	  when	  she	  arrived	  at	  the	  institution.	  She	  was	  nearly	  adopted	  by	  a	  member	  of	  the	  community	  when	  somewhat	  younger	  and	  is	  unclear	  as	  to	  why	  the	  adoption	  did	  not	  occur.	  Despite	  a	  lack	  of	  legal	  commitment,	  she	  has	  remained	  on	  good	  terms	  with	  the	  prospective	  adoptive	  mother	  and	  continues	  to	  have	  irregular	  contact.	  	   She	  is	  incredibly	  bright	  and	  in	  charge	  of	  the	  library	  on	  the	  premises.	  She	  is	  deeply	  fascinated	  with	  Asian	  culture	  and	  is	  learning	  both	  Korean	  and	  English.	  She	  self-­‐describes	  as	  extremely	  religious,	  hopes	  to	  attend	  university,	  travel	  the	  world	  and	  succeed	  in	  a	  chosen	  career.	  	  
“Yamira”	  	  	   Yamira	  is	  a	  beautiful	  young	  woman	  of	  nineteen.	  She	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  she	  was	  one	  year	  old.	  According	  to	  what	  is	  known	  of	  her	  story,	  she	  and	  her	  siblings	  were	  found	  alone	  in	  the	  Siloe	  district	  of	  Cali,	  one	  of	  the	  poorest	  and	  most	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violent	  areas	  of	  the	  city.	  Her	  mother	  had	  died	  and	  her	  father’s	  whereabouts	  were	  unknown.	  	   She	  describes	  herself	  as	  very	  close	  to	  her	  two	  brothers	  –who	  are	  older	  and	  have	  already	  left	  the	  institution.	  	  She	  expresses	  feeling	  quite	  alone.	  She	  cries	  easily;	  she	  is	  soft-­‐spoken	  and	  she	  is	  extremely	  frightened	  of	  her	  impending	  departure	  from	  the	  institution	  as	  it	  is	  the	  only	  life	  she	  has	  ever	  known.	  	  Yamira	  has	  ongoing	  contact	  with	  her	  two	  brothers	  and	  occasional	  contact	  with	  an	  aunt.	  	  
	  “Rosalba”	  	  	   Rosalba	  is	  a	  seventeen-­‐year-­‐old	  girl	  who	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  she	  was	  just	  fifteen	  days	  old.	  She	  arrived	  with	  her	  identical	  twin	  and	  was	  reunited	  with	  two	  older	  sisters	  who	  were	  already	  living	  at	  Institution	  A.	  She	  is	  animated	  and	  gregarious,	  thoughtful	  and	  emotional.	  She	  talks	  quite	  articulately	  about	  her	  struggle	  to	  both	  forgive	  and	  recognize	  her	  mother	  after	  her	  mother	  relinquished	  her	  parental	  rights.	  Rosalba	  is	  very	  religious	  and	  describes	  how	  she	  feels	  at	  peace	  when	  she	  is	  communicating	  with	  God.	  	   Rosalba	  also	  feels	  a	  great	  deal	  of	  stress	  regarding	  the	  acne	  on	  her	  face.	  She	  feels	  lonely	  and	  is	  quite	  distressed	  by	  the	  departure	  of	  a	  psychologist	  who	  worked	  at	  the	  institution	  for	  just	  a	  few	  months	  but	  with	  whom	  she	  developed	  an	  intense	  bond.	  She	  worries	  a	  great	  deal	  about	  the	  transition	  into	  the	  next	  phase	  of	  her	  life	  and	  how	  she	  will	  attain	  her	  goals.	  	  When	  she	  leaves,	  she	  hopes	  to	  care	  for	  her	  mother,	  with	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whom	  she	  has	  contact.	  She	  also	  continues	  to	  have	  contact	  with	  her	  two	  older	  sisters	  and	  niece,	  who	  are	  no	  longer	  at	  Institution	  A.	  	  
“Ricardo”	  	  	   Ricardo	  is	  a	  sixteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  was	  brought	  to	  the	  institution	  with	  his	  three	  sisters	  when	  he	  was	  two	  years	  old.	  Two	  of	  his	  sisters	  have	  since	  aged	  out	  of	  Institution	  A	  and	  live	  with	  their	  mother.	  Ricardo	  initially	  reported	  that	  he	  sees	  his	  mother	  approximately	  every	  fifteen	  days.	  He	  later	  amended	  that	  statement	  to	  say	  “she	  used	  to	  come”	  and	  that	  now	  his	  two	  sisters	  come	  roughly	  once	  a	  month	  to	  visit.	  He	  does	  not	  know	  his	  father;	  he	  believes	  he	  may	  be	  from	  India.	  His	  mother	  abused	  drugs	  and	  was	  unable	  to	  care	  for	  her	  children.	  One	  of	  the	  most	  remarkable	  aspects	  of	  Ricardo	  is	  that	  he	  immediately	  mentions	  that	  the	  adults	  recorded	  his	  name	  incorrectly	  upon	  entering	  the	  institution	  and	  have	  continued	  to	  address	  him	  by	  the	  wrong	  name	  over	  the	  years.	  He	  asked	  that	  he	  be	  addressed	  by	  his	  correct	  name	  during	  the	  course	  of	  the	  interviews.	  	   Ricardo	  is	  very	  handsome	  and	  takes	  great	  pride	  in	  both	  his	  appearance	  and	  his	  physical	  fitness.	  He	  would	  like	  to	  be	  a	  career	  soldier.	  He	  says	  very	  little;	  although	  he	  responds	  to	  questions	  he	  seldom	  elaborates.	  Ricardo	  feels	  very	  disconnected	  from	  all	  adults	  and	  instead	  seems	  to	  be	  the	  leader	  of	  a	  small	  group	  of	  younger	  children	  as	  well	  as	  his	  peers.	  	  	  
“Monica”	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   Monica	  entered	  the	  institution	  with	  two	  older	  siblings	  when	  she	  was	  two	  years	  old	  and	  now	  she	  is	  a	  young	  woman	  of	  eighteen.	  She	  is	  painfully	  shy	  and	  giggles	  nervously	  when	  asked	  any	  questions	  about	  herself.	  She	  also	  has	  a	  younger	  brother	  whose	  whereabouts	  are	  unknown	  to	  her	  and	  with	  whom	  she	  has	  no	  contact.	  Her	  mother	  died	  when	  she	  was	  twelve	  years	  old	  and	  contact	  with	  her	  siblings	  has	  been	  sporadic.	  She	  has	  no	  information	  with	  respect	  to	  her	  father’s	  location.	  Monica	  was	  brought	  to	  the	  institution	  as	  a	  result	  of	  abuse	  and	  institutional	  life	  has	  been	  the	  only	  life	  that	  she	  knows.	  	  	  	   She	  is	  extremely	  religious	  and	  takes	  great	  comfort	  in	  God	  although	  she	  worries	  tremendously	  that	  she	  has	  disappointed	  Him.	  She	  is	  preoccupied	  by	  what	  she	  perceives	  as	  her	  inability	  to	  connect	  with	  God	  effectively.	  	  
	  “Marco”	  	  	   Marco	  is	  a	  fourteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  arrived	  at	  the	  institution	  with	  his	  twin	  sister	  when	  he	  was	  just	  a	  baby.	  Upon	  arrival	  he	  was	  severely	  malnourished	  and	  his	  condition	  was	  listed	  as	  critical.	  He	  has	  an	  older	  sibling	  who	  is	  no	  longer	  at	  Institution	  A	  and	  with	  whom	  he	  has	  only	  limited	  contact.	  Although	  he	  expressed	  his	  desire	  to	  participate	  in	  the	  interview,	  he	  sometimes	  struggled	  to	  answer	  the	  questions.	  	   The	  stories	  he	  tells	  are	  riddled	  with	  loss;	  loss	  of	  a	  dog	  that	  once	  lived	  in	  the	  institution,	  loss	  of	  a	  friend	  that	  he	  once	  had	  and	  was	  sent	  away.	  He	  has	  a	  slight	  build	  and	  struggles	  to	  make	  eye	  contact.	  He	  is	  an	  avid	  sportsman	  and	  plays	  soccer	  and	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basketball	  exceptionally	  well.	  He	  also	  has	  good	  math	  skills	  and	  is	  especially	  fond	  of	  animals.	  	  Marco	  has	  no	  contact	  with	  either	  parent.	  	  
	  “Andres”	  	  	   Andres	  is	  a	  tall	  and	  elegant	  young	  man	  of	  eighteen.	  He	  has	  an	  unusual	  accent	  that	  once	  one	  becomes	  accustomed	  to,	  it	  is	  almost	  lilting.	  Andres	  is	  blind	  and	  uses	  both	  a	  cane	  as	  well	  as	  very	  dark	  sunglasses.	  He	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  he	  was	  approximately	  three	  years	  old	  and	  is	  unsure	  of	  the	  reason	  but	  believes	  it	  was	  because	  he	  lost	  his	  eyesight	  due	  to	  an	  illness.	  He	  has	  one	  sister	  whose	  name	  he	  has	  forgotten	  as	  she	  visited	  him	  when	  he	  was	  a	  small	  child,	  but	  never	  returned.	  	   Andres	  was	  very	  close	  to	  the	  former	  director,	  an	  elderly	  woman	  who	  has	  since	  passed	  away,	  and	  has	  been	  quite	  sad	  since	  her	  departure.	  He	  currently	  spends	  his	  days	  reading	  the	  few	  books	  in	  Braille	  that	  are	  available	  to	  him	  as	  services	  to	  the	  blind	  are	  difficult	  to	  access.	  He	  seems	  quite	  isolated	  as	  he	  waits	  for	  the	  occupational	  therapist	  to	  identify	  a	  program	  that	  his	  appropriate	  to	  his	  level	  of	  need.	  	  	  
	  “Jhoel”	  	  	   Jhoel	  is	  a	  fourteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  seems	  much	  older.	  He	  is	  small	  and	  slender	  and	  tends	  to	  spend	  most	  of	  his	  time	  with	  the	  adolescent	  girls.	  He	  resided	  at	  another	  institution	  prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  A.	  He	  was	  first	  taken	  from	  his	  home	  when	  he	  was	  eleven	  years	  old.	  There	  is	  a	  history	  of	  physical	  abuse	  and	  economic	  hardship.	  He	  and	  his	  siblings	  ran	  away	  from	  the	  first	  institution	  where	  they	  were	  placed	  and	  were	  caught	  by	  the	  police.	  At	  age	  twelve	  he	  ended	  up	  in	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Institution	  A	  with	  one	  of	  his	  younger	  sisters	  while	  his	  other	  five	  siblings	  received	  permanent	  families	  via	  adoption.	  	   He	  is	  petite	  and	  thoughtful	  and	  expresses	  a	  great	  deal	  of	  loneliness.	  He	  longs	  for	  a	  family	  and	  it	  permeates	  his	  thoughts	  and	  speech	  at	  all	  times.	  He	  is	  quite	  aware	  that	  at	  his	  age	  he	  is	  not	  likely	  to	  be	  adopted	  and	  eloquently	  expresses	  the	  various	  ways	  that	  he	  will	  change	  so	  that	  he	  appears	  desirable	  to	  other	  adults	  as	  a	  potential	  son.	  	  	  Despite	  describing	  a	  close	  and	  loving	  relationship	  with	  his	  mother,	  he	  has	  not	  had	  contact	  with	  her	  for	  four	  years;	  nor	  does	  he	  have	  contact	  with	  his	  father.	  	  	   	  
	   Institution	  B	  
	  “Yiyi”	  	  
	   Yiyi	  is	  a	  17-­‐year-­‐old	  boy	  who	  is	  incredibly	  articulate,	  well-­‐dressed	  and	  has	  a	  perfect	  smile.	  He	  self-­‐identifies	  as	  gay	  in	  a	  culture	  where	  being	  gay	  is	  largely	  unacceptable.	  He	  is	  flamboyant;	  he	  designs	  all	  his	  own	  clothes,	  he	  enjoys	  make	  up,	  is	  a	  salsa	  teacher	  and	  loves	  to	  perform	  for	  others.	  	   He	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  he	  was	  seven	  years	  old	  as	  a	  result	  of	  his	  mother’s	  alcoholism	  and	  her	  abusive	  behavior	  toward	  him.	  Despite	  that,	  he	  harbors	  dreams	  of	  changing	  her	  life	  through	  the	  help	  he	  can	  provide	  her	  when	  he	  becomes	  a	  famous	  fashion	  designer;	  preferably	  in	  Italy.	  He	  reports	  that	  he	  continues	  to	  have	  contact	  with	  his	  birth	  mother.	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  “Gustavo”	  	  
	   Gustavo	  is	  a	  17-­‐year-­‐old	  boy	  whose	  father	  was	  a	  guerilla	  in	  Colombia’s	  ongoing	  civil	  conflict.	  He	  was	  severely	  abused	  by	  his	  parents	  and	  later,	  his	  father’s	  girlfriends.	  He	  was	  brought	  to	  Cali	  by	  a	  soldier	  and	  experienced	  one	  brief	  reunification	  with	  his	  father.	  He	  has	  been	  at	  the	  institution	  since	  he	  was	  nine	  years	  old.	  He	  reports	  that	  the	  man	  he	  identifies	  as	  his	  father	  is	  not	  his	  birth	  father	  and	  that	  he	  does	  not	  know	  either	  of	  his	  biological	  parents.	  He	  currently	  has	  infrequent	  contact	  with	  a	  stepsister	  and	  stepbrother.	  	   He	  is	  a	  young	  man	  who	  lived	  in	  the	  jungle.	  He	  has	  an	  incredible	  smile;	  is	  funny	  and	  thoughtful	  and	  seems	  to	  enjoy	  the	  relationships	  he	  has	  made	  at	  the	  institution.	  He	  has	  many	  goals	  for	  the	  future	  and	  expects	  to	  succeed.	  	  
“Dario”	  	  Dario	  is	  a	  young	  man	  of	  fifteen	  who	  lived	  with	  his	  mother	  in	  extremely	  dangerous	  conditions.	  Due	  to	  his	  mother’s	  erratic	  behavior,	  he	  was	  brought	  to	  the	  institution	  by	  ICBF	  protection	  workers	  when	  he	  was	  ten	  years	  old.	  He	  currently	  spends	  Monday	  through	  Friday	  of	  each	  week	  at	  San	  José	  but	  returns	  to	  his	  mother’s	  house	  for	  the	  weekends,	  where	  a	  younger	  brother	  and	  sister	  continue	  to	  live.	  	   He	  has	  difficulty	  with	  many	  of	  the	  questions	  in	  that	  he	  seems	  extremely	  guarded	  and	  somewhat	  suspicious.	  He	  is	  hyper	  focused	  on	  his	  mother	  and	  turns	  the	  conversation	  back	  to	  her	  quite	  often.	  He	  worries	  about	  his	  family’s	  well-­‐being	  and	  when	  talking	  about	  families,	  is	  unable	  to	  talk	  about	  fathers.	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  “Juan	  E.”	  	  	   Juan	  E.	  doesn’t	  have	  any	  family	  to	  speak	  of	  as	  his	  father	  is	  dead	  and	  he	  is	  unaware	  of	  any	  siblings	  that	  might	  exist.	  It	  is	  generally	  believed	  that	  his	  mother	  is	  in	  “La	  Olla”,	  which	  is	  a	  destitute	  and	  dangerous	  section	  of	  the	  city,	  filled	  with	  violence,	  crime,	  prostitution	  and	  rife	  with	  abject	  poverty.	  Juan	  E.	  arrived	  at	  San	  José,	  after	  having	  been	  in	  both	  foster	  care	  and	  institutions,	  when	  he	  was	  fifteen	  years	  old.	  	  He	  is	  now	  eighteen	  but	  has	  been	  living	  outside	  his	  family	  home	  since	  he	  was	  eight.	  Between	  the	  ages	  of	  eight	  and	  fourteen	  he	  lived	  with	  a	  single	  foster	  family	  with	  whom	  he	  forged	  a	  close	  relationship.	  He	  continues	  to	  have	  occasional	  phone	  contact	  with	  his	  foster	  parents	  and	  often	  references	  these	  individuals	  during	  the	  course	  of	  the	  interview.	  	  	   Multiple	  losses	  include	  the	  death	  of	  his	  father	  as	  well	  as	  separation	  from	  his	  foster	  family.	  Although	  he	  is	  somewhat	  concrete	  in	  his	  thinking,	  he	  has	  a	  wry	  sense	  of	  humor	  and	  seems	  to	  enjoy	  the	  verbal	  exchange	  as	  well	  as	  the	  act	  of	  trying	  to	  make	  sense	  of	  his	  story.	  	  
	  “Alejandro”	  	  	   Alejandro	  is	  sixteen	  years	  old.	  He	  arrived	  at	  San	  José	  when	  he	  was	  just	  fifteen.	  He	  had	  been	  living	  with	  his	  father	  but	  when	  his	  father	  became	  involved	  with	  a	  new	  woman,	  Alejandro	  was	  forced	  from	  his	  home.	   	  He	  was	  overwhelmed	  by	  his	  emotions	  at	  the	  beginning	  of	  the	  first	  interview.	  He	  is	  a	  soft-­‐spoken	  young	  man	  who	  focuses	  on	  the	  positive	  and	  in	  particular,	  is	  extremely	  grateful	  for	  Don	  Miguel’s	  presence	  and	  the	  support	  he	  has	  received	  from	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him	  while	  at	  Institution	  B.	  	  He	  currently	  has	  limited	  contact	  with	  his	  father,	  two	  of	  his	  four	  brothers	  and	  his	  grandmother.	  He	  has	  never	  met	  his	  biological	  mother	  nor	  has	  he	  had	  any	  contact	  with	  her.	  	  
	  “Estiven”	  	  Estiven	  is	  a	  fifteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  is	  exceptionally	  tall	  by	  Colombian	  standards.	  He	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  he	  was	  thirteen	  years	  old	  as	  his	  mother	  was	  not	  able	  to	  manage	  his	  behaviors	  and	  he	  was	  consistently	  on	  the	  street.	  He	  spent	  two	  years	  in	  a	  locked	  facility	  due	  to	  delinquent	  behaviors.	  He	  returned	  home	  briefly	  but	  was	  unable	  to	  be	  maintained	  in	  his	  home.	  He	  reports	  that	  he	  has	  siblings	  in	  Venezuela	  and	  that	  his	  dream	  is	  to	  have	  a	  little	  cabin	  in	  the	  woods	  somewhere	  in	  Canada.	  	  He	  has	  ongoing	  contact	  with	  his	  mother	  but	  it	  appears	  to	  be	  infrequent	  and	  primarily	  by	  telephone.	  He	  does	  not	  have	  contact	  with	  his	  siblings	  and	  he	  last	  saw	  his	  father	  when	  he	  was	  eleven	  years	  old.	  	  
	  “Alvaro”	  	  
	   Alvaro,	  fourteen,	  entered	  the	  institution	  when	  he	  was	  ten	  years	  old	  with	  two	  brothers.	  His	  parents	  had	  separated	  and	  the	  boys	  lived	  with	  their	  father.	  The	  children	  didn’t	  attend	  school	  and	  the	  father	  was	  unable	  to	  meet	  even	  their	  most	  basic	  needs;	  he	  also	  drank	  excessively.	  Alvaro	  reports	  that	  his	  father	  hit	  them	  with	  a	  belt.	  Despite	  physical	  abuse	  at	  the	  hands	  of	  his	  father,	  his	  responses	  during	  the	  course	  of	  the	  interviews	  suggest	  that	  he	  feels	  abandoned	  only	  by	  his	  mother.	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Alvaro	  has	  created	  strong	  connections	  with	  the	  staff	  and	  over	  time	  has	  been	  able	  to	  calm	  down.	  He	  would	  like	  to	  learn	  English	  because	  he	  believes	  that	  English	  is	  necessary	  in	  order	  to	  achieve	  one’s	  goals.	  	  He	  continues	  to	  have	  visits	  with	  his	  father	  on	  Saturdays.	  	  
	  “Fabian”	  	  	   Fabian,	  eighteen,	  was	  taken	  from	  his	  home	  when	  he	  was	  just	  eight	  years	  old.	  He	  was	  physically	  abused	  by	  his	  mother	  on	  a	  regular	  basis.	  She	  made	  it	  clear	  she	  did	  not	  want	  him	  and	  child	  welfare	  reports,	  shared	  with	  this	  researcher,	  indicate	  that	  she	  beat	  him	  until	  he	  bled.	  He	  is	  small	  and	  soft-­‐spoken	  and	  seems	  rather	  alone	  in	  the	  world.	  	   Despite	  the	  brutality	  he	  experienced	  at	  the	  hands	  of	  his	  mother,	  he	  is	  quite	  forgiving	  of	  her.	  He	  is	  able	  to	  express	  that	  he	  feels	  very	  connected	  to	  Institution	  B	  and,	  in	  particular,	  with	  Don	  Miguel,	  the	  director,	  who	  he	  reports	  has	  taken	  the	  place	  of	  his	  parents.	  	  He	  also	  states	  that	  he	  is	  very	  attached	  to	  his	  aunt	  and	  that	  he	  often	  visits	  her	  on	  Sundays.	  He	  does	  not	  have	  contact	  with	  either	  of	  his	  parents	  but	  has	  seen	  his	  father	  on	  occasion	  in	  the	  street.	  	  	  
	  “Santiago”	  	  	   Santiago	  is	  an	  eighteen-­‐year-­‐old	  young	  man	  who	  was	  born	  in	  Bogotá	  and	  lived	  there	  with	  his	  mother	  and	  six	  of	  his	  siblings	  prior	  to	  his	  mother’s	  departure	  from	  the	  family.	  He	  his	  extremely	  charismatic	  and	  has	  spent	  the	  better	  part	  of	  his	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life	  institutionalized.	  He	  lived	  with	  some	  siblings	  and	  his	  grandparents	  for	  a	  time	  and	  while	  there,	  he	  was	  mistreated.	  He	  arrived	  at	  his	  first	  institution	  when	  he	  was	  six	  years	  old	  and	  then,	  finally,	  at	  Institution	  B	  when	  he	  was	  twelve.	  His	  initial	  arrival	  was	  with	  one	  of	  his	  brothers,	  who	  has	  since	  escaped	  from	  the	  institution.	  	   He	  and	  his	  siblings	  have	  been	  separated	  by	  circumstances	  but	  within	  the	  last	  two	  years	  a	  sister	  has	  located	  his	  father	  through	  the	  Internet	  and	  that	  has	  brought	  great	  hope	  and	  possibilities	  into	  Santiago’s	  life.	  He	  currently	  visits	  one	  sister	  in	  his	  uncle’s	  home,	  where	  she	  lives,	  every	  eight	  days	  in	  order	  to	  monitor	  the	  conflict	  between	  his	  sister	  and	  uncle.	  He	  has	  also	  experienced	  one	  reunion	  with	  his	  father	  since	  his	  sister’s	  discovery	  of	  this	  parent	  via	  social	  media	  and	  has	  infrequent	  contact	  with	  his	  mother.	  At	  the	  age	  of	  eighteen	  his	  sharp	  intelligence	  and	  his	  desire	  to	  make	  something	  of	  his	  life	  are	  evident	  and	  he	  has	  great	  respect	  for	  Don	  Miguel,	  the	  director,	  who	  he	  sees	  as	  both	  a	  mentor	  and	  an	  example	  of	  how	  one	  should	  live	  one’s	  life.	  	  
	  “Pedro”	  	  	   Pedro	  is	  a	  sixteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  arrived	  at	  Institution	  B	  when	  he	  was	  twelve	  years	  old.	  He	  had	  been	  living	  with	  his	  father	  and	  stepmother	  and	  was	  regularly	  abused	  in	  his	  home.	  He	  sought	  services	  from	  the	  police	  as	  well	  as	  the	  court	  and	  was	  brought	  to	  Institution	  B.	  His	  mother	  died	  when	  he	  was	  eight	  years	  old	  and	  like	  so	  many	  of	  the	  children	  in	  institutions,	  it	  is	  unclear	  as	  to	  whether	  the	  man	  he	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calls	  his	  stepfather	  is	  actually	  his	  biological	  father	  or	  whether	  the	  man	  who	  died	  when	  he	  was	  one	  year	  old,	  in	  fact,	  is	  the	  birth	  father.	  	   He	  has	  discovered	  that	  he	  is	  a	  talented	  gardener	  as	  well	  as	  baseball	  player	  and	  while	  at	  Institution	  B	  he	  has	  developed	  his	  baseball	  skills	  to	  such	  a	  degree	  that	  he	  currently	  plays	  for	  a	  minor	  league	  team	  in	  the	  city	  of	  Cali.	  	  He	  currently	  has	  a	  younger	  brother	  at	  Institution	  B	  and	  continues	  to	  have	  contact	  with	  his	  older	  sister	  and	  two	  brothers	  who	  have	  aged	  out	  of	  institutional	  care.	  He	  also	  has	  sporadic	  contact	  with	  five	  siblings	  born	  of	  his	  father	  and	  another	  woman.	  	  
	  “Jaime”	  	  	   Jaime	  is	  a	  fourteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  has	  been	  in	  institutions	  since	  he	  was	  two	  years	  old.	  He	  was	  originally	  institutionalized	  in	  the	  coastal	  city	  of	  Buenaventura	  but	  transferred	  a	  year	  ago	  to	  Institution	  B	  with	  two	  of	  his	  six	  siblings.	  Both	  brothers	  continue	  to	  reside	  at	  the	  institution	  with	  him.	  His	  mother	  lives	  on	  the	  street	  and	  has	  mental	  health	  issues	  while	  his	  father	  is	  incarcerated.	  	   He	  is	  soft-­‐spoken	  and	  it	  seems	  difficult	  for	  him	  to	  piece	  his	  narrative	  together	  and	  make	  sense	  of	  his	  story.	  Like	  all	  the	  other	  boys	  at	  Institution	  B,	  he	  is	  incredibly	  polite.	  He	  has	  made	  deep	  connections	  while	  in	  the	  institution	  and	  looks	  to	  the	  staff	  and	  the	  other	  residents	  as	  substitute	  family	  members.	  	  	  He	  has	  occasional	  phone	  and	  face-­‐to-­‐face	  contact	  with	  members	  of	  his	  biological	  family	  who	  reside	  outside	  the	  institution,	  including	  his	  mother.	  His	  sister	  makes	  occasional	  visits	  to	  San	  José	  to	  see	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her	  brothers.	  Jaime	  has	  relatives	  on	  his	  father’s	  side	  of	  the	  family	  that	  live	  in	  the	  United	  States	  but	  has	  no	  contact	  with	  them.	  	  
	  “Antonio”	  	  	   Antonio	  is	  a	  sixteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  experienced	  three	  institutions	  and	  two	  foster	  mothers	  prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  B	  when	  he	  was	  fourteen.	  The	  youngest	  of	  four	  siblings,	  he	  entered	  the	  institution	  with	  an	  older	  brother.	  He	  believes	  that	  he	  was	  first	  taken	  from	  his	  home	  when	  he	  was	  either	  nine	  or	  eleven	  years	  old.	  He	  often	  struggles	  to	  respond	  and	  has	  a	  great	  deal	  of	  trouble	  with	  chronology.	  His	  mother	  has	  a	  long	  history	  of	  mental	  health	  issues	  and	  has	  been	  diagnosed	  with	  schizophrenia.	  	  He	  currently	  expresses	  a	  great	  deal	  of	  worry	  with	  respect	  to	  the	  future	  and	  his	  ability	  to	  sustain	  himself	  economically.	  He	  has	  large	  gaps	  in	  his	  education.	  He	  has	  managed	  to	  maintain	  contact	  with	  his	  brother,	  who	  has	  left	  the	  institution,	  through	  Facebook	  and	  has	  occasional	  contact	  with	  a	  woman	  he	  refers	  to	  as	  his	  godmother.	  He	  does	  not	  have	  contact	  with	  his	  parents.	  	  
	  “Eduardo”	  	  
	   Eduardo	  is	  a	  fifteen-­‐year-­‐old	  boy	  who	  has	  been	  institutionalized	  since	  he	  was	  just	  seven	  years	  old.	  Prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  B	  just	  this	  past	  year,	  he	  had	  lived	  in	  four	  different	  institutions	  and	  experienced	  a	  painful	  separation	  from	  his	  eleven-­‐year-­‐old	  brother	  when	  placed	  at	  Institution	  B.	  Upon	  mentioning	  his	  younger	  brother	  who	  continues	  to	  reside	  in	  Palmira,	  he	  became	  extremely	  upset	  and	  began	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to	  cry	  uncontrollably.	  The	  interview	  was	  suspended	  until	  Eduardo	  felt	  he	  wanted	  to	  continue.	  He	  revealed	  that	  he	  has	  contact	  with	  his	  brother	  every	  fifteen	  days	  and	  that	  the	  institution	  has	  arranged	  for	  him	  to	  see	  his	  brother	  every	  three	  months.	  He	  has	  no	  contact	  with	  his	  mother	  and	  his	  father’s	  whereabouts	  are	  unknown.	  He	  appears	  isolated	  and	  extremely	  sad.	  	  	   He	  is	  a	  talented	  artisan	  and	  hopes	  to	  make	  a	  career	  of	  either	  this	  or	  his	  soccer	  abilities.	  He	  is	  extremely	  creative	  and	  has	  a	  great	  deal	  of	  talent	  with	  respect	  to	  design.	  Despite	  his	  recent	  entry	  into	  Institution	  B	  he	  feels	  that	  the	  staff	  and	  residents	  have	  become	  his	  family.	  	  
	  “Enrique”	  	  	   Enrique	  is	  eighteen	  years	  old	  and	  has	  lived	  at	  Institution	  B	  for	  approximately	  nine	  years.	  He	  arrived	  at	  the	  institution	  with	  an	  older	  brother.	  Despite	  the	  fact	  that	  he	  was	  primarily	  in	  the	  care	  of	  his	  grandmother,	  he	  speaks	  very	  warmly	  and	  respectfully	  of	  his	  birth	  mother	  who	  was	  unable	  to	  care	  for	  him	  either	  financially	  or	  emotionally.	  He	  also	  hints	  at	  abuse	  at	  the	  hands	  of	  his	  stepfather	  and	  how	  attempted	  visits	  to	  his	  mother	  create	  problems	  within	  her	  marriage.	  	  He	  had	  another	  brother	  who	  was	  killed	  when	  he	  was	  thirteen	  years	  old.	  He	  has	  no	  contact	  with	  his	  father.	  	   He	  is	  a	  math	  whiz;	  this	  talent	  was	  discovered	  while	  living	  at	  Institution	  B.	  Enrique	  is	  also	  an	  exceptional	  soccer	  player	  who	  has	  auditioned	  and	  been	  accepted	  to	  a	  well-­‐	  known	  soccer	  club	  in	  Cali.	  He	  would	  like	  to	  study	  in	  the	  United	  States	  and	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based	  on	  his	  math	  prowess,	  perhaps	  work	  for	  NASA.	  As	  well	  as	  his	  skills	  in	  math,	  he	  is	  also	  a	  talented	  soccer	  player.	  	  	  
	  “José”	  	  	   José	  is	  an	  extremely	  small	  boy	  of	  fourteen.	  He	  has	  a	  lisp	  and	  is	  eager	  to	  please.	  He	  was	  transferred	  only	  one	  month	  prior	  to	  the	  interview	  from	  a	  different	  institution.	  No	  one	  has	  come	  to	  visit	  him	  or	  has	  attempted	  to	  make	  contact	  with	  him.	  He	  is	  quite	  concrete	  in	  his	  thinking	  and	  is	  thankful	  for	  the	  food	  he	  receives.	  	   Prior	  to	  being	  institutionalized	  he	  lived	  with	  his	  mother	  and	  sister.	  To	  the	  best	  of	  his	  knowledge	  his	  sister	  was	  sent	  to	  live	  in	  an	  institution	  in	  Popayán	  and	  when	  asked	  how	  old	  she	  is	  he	  can	  only	  report	  that	  she	  is	  big.	  He	  describes	  himself	  as	  a	  “really	  good	  boy”	  and	  hopes	  to	  grow	  up	  to	  be	  a	  great	  basketball	  or	  soccer	  player.	  He	  would	  also	  like	  to	  take	  a	  course	  in	  the	  technical	  school,	  SENA.	  	  He	  reports	  having	  occasional	  contact	  with	  his	  mother	  and	  aunt,	  but	  not	  his	  father,	  while	  staff	  report	  that	  there	  is	  no	  contact	  with	  any	  members	  of	  his	  family.	  	  	  
“Ever”	  	  	   Ever	  has	  spent	  much	  of	  his	  life	  in	  institutions;	  there	  were	  at	  least	  three	  institutions	  prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  B	  and	  most	  disconcertingly	  for	  Ever,	  he	  was	  transferred	  from	  Institution	  A	  against	  his	  will	  after	  six	  years	  there.	  The	  loss	  of	  that	  institution	  permeates	  his	  thoughts	  and	  he	  feels	  sad,	  depressed	  and	  angry	  regarding	  the	  transition.	  Ever	  reports	  that	  he	  feels	  abandoned	  and	  uncared	  for	  by	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the	  staff	  at	  Institution	  B.	  He	  mistrusts	  everyone	  around	  him	  and	  is	  also	  bothered	  by	  the	  fact	  that	  he	  has	  at	  least	  two	  brothers	  and	  sister	  but	  cannot	  recall	  their	  names.	  	   He	  worries	  for	  people	  who	  are	  unable	  to	  read	  and	  would	  like	  very	  much	  to	  help	  them.	  He	  also	  expresses	  a	  desire	  to	  see	  India	  and	  Brazil	  as	  well	  as	  open	  an	  orphanage	  somewhere	  in	  Africa.	  He	  is	  incredibly	  bright	  and	  insightful	  for	  his	  age.	  He	  would	  like	  to	  have	  contact	  with	  his	  mother	  but	  has	  no	  desire	  to	  meet	  his	  father.	  	  
	  “Gabriel”	  	  	   Gabriel	  is	  an	  extremely	  small	  boy	  of	  fourteen	  who	  stutters	  when	  trying	  to	  speak.	  	  At	  the	  age	  of	  eight,	  he	  and	  his	  older	  brother	  were	  brought	  to	  Institution	  B	  by	  his	  mother,	  who	  felt	  they	  were	  unmanageable.	  His	  brother	  has	  since	  run	  away	  while	  yet	  another	  brother	  remains	  institutionalized	  at	  Institution	  B.	  Gabriel	  has	  six	  siblings	  in	  all	  and	  describes	  family	  as	  extremely	  important	  to	  him	  simply	  because	  they	  are	  family.	  He	  and	  continues	  to	  express	  how	  much	  he	  misses	  his	  family,	  especially	  his	  sister.	  	   He	  believes	  his	  institutionalization	  was	  the	  result	  of	  his	  inability	  to	  listen	  at	  school.	  He	  seems	  less	  connected	  to	  the	  staff	  than	  some	  of	  the	  older	  boys	  at	  Institution	  B.	  Despite	  his	  simplistic	  answers	  during	  the	  course	  of	  the	  interview,	  he	  was	  a	  strong	  and	  engaging	  presence	  who	  seemed	  to	  possess	  a	  surprising	  degree	  of	  confidence.	  He	  currently	  has	  no	  contact	  with	  either	  parent.	  	  
	  “Emanuel”	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   Emanuel,	  age	  seventeen,	  arrived	  at	  Institution	  B	  when	  he	  was	  ten	  years	  old.	  Prior	  to	  his	  arrival,	  he	  and	  his	  father	  were	  living	  in	  various,	  dire	  locations.	  He	  lived	  in	  a	  car	  and	  on	  the	  street	  while	  his	  father	  abused	  drugs.	  Despite	  this,	  he	  describes	  himself	  as	  close	  to	  his	  father	  who	  passed	  away	  in	  2006.	  Emanuel’s	  mother	  is	  Venezuelan	  and	  lives	  in	  that	  country	  and	  he	  does	  not	  have	  any	  contact	  with	  her.	  He	  has	  an	  older	  sister	  who	  was	  also	  placed	  in	  an	  institution	  when	  she	  was	  younger.	  Unlike	  Emanuel,	  she	  ran	  away	  and	  did	  not	  return.	  She	  is	  currently	  married	  with	  a	  small	  child	  and	  Emanuel	  often	  visits	  her	  on	  weekends.	  	   Emanuel	  is	  awkward.	  He	  is	  slender	  and	  wears	  glasses	  and	  has	  a	  soft	  and	  quiet	  voice.	  He	  is	  sensitive	  and	  does	  not	  appear	  to	  be	  part	  of	  the	  popular	  crowd.	  Emanuel	  credits	  Don	  Miguel	  with	  the	  job	  he	  has	  at	  an	  Internet	  salon.	  While	  at	  Institution	  B,	  he	  has	  taken	  courses	  at	  the	  technical	  institute	  and	  imagines	  himself	  as	  a	  small	  business	  owner	  someday.	  
Summary	  	   The	  narratives	  offered	  by	  the	  participants	  in	  this	  study	  offer	  insight	  into	  the	  social	  orphan’s	  psychological	  construction	  of	  family	  as	  well	  as	  augment	  the	  current	  conceptualization	  of	  identity	  agent	  and	  its	  traditional	  focus	  on	  biological	  parents.	  Upon	  analysis,	  these	  stories,	  inspirational	  as	  well	  as	  poignant,	  provide	  results	  that	  contribute	  to	  social	  work	  practice	  and	  privilege	  the	  importance	  of	  cultural	  representations	  and	  the	  intersection	  between	  social	  values	  and	  the	  multiple	  meanings	  of	  family	  in	  the	  context	  of	  an	  irresolvable	  loss.	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Chapter	  4:	  The	  Influence	  of	  Ambiguous	  Loss	  on	  Adolescent	  Social	  Orphans’	  
Social	  Construction	  of	  Biological	  and	  Psychological	  Family	  
	  
	  
But,	  for	  example,	  my	  companions	  that	  have	  something	  going	  on	  at	  school,	  that	  
have	  a	  girlfriend,	  or	  something	  like	  that,	  exactly,	  that’s	  what	  you	  miss,	  that’s	  what	  a	  
parent	  does,	  asks	  you	  about	  those	  things;	  where’s	  your	  girlfriend,	  or	  things	  like	  that,	  
that’s	  what	  you	  really	  miss.	  –	  Santiago,	  age	  18	  
	  
	  
Introduction	  	   As	  previously	  noted,	  the	  current	  literature	  with	  respect	  to	  social	  orphans	  tends	  to	  focus	  on	  two	  different	  categories	  of	  children,	  Orphans	  and	  Vulnerable	  Children	  (OVC),	  located	  primarily	  in	  sub-­‐Sahara	  Africa,	  and	  the	  institutionalized	  children	  of	  member	  states	  within	  the	  Central	  and	  East	  European	  and	  Commonwealth	  of	  Independent	  States	  consortium	  (CEE-­‐CIS).	  The	  OVC	  literature	  primarily	  examines	  the	  impact	  of	  AIDs	  and	  the	  decimation	  of	  traditional	  social	  structures	  while	  research	  conducted	  in	  the	  emerging	  member	  nations	  of	  the	  CEE-­‐CIE	  largely	  assesses	  the	  impacts	  of	  institutionalization	  on	  cognitive	  and	  developmental	  outcomes	  (Skinner,	  Tsheko,	  Mtero-­‐Munyati	  &	  Segwabe,	  2006;	  Stover,	  Bollinger,	  Walker	  &	  Monasch,	  2007,	  Tarullo	  &	  Gunnar,	  2009).	  Yet	  close	  to	  one	  million	  children	  in	  Colombia	  who	  have	  been	  classified	  as	  social	  orphans	  as	  a	  result	  of	  socio-­‐political	  factors	  such	  as	  armed	  conflict,	  child	  labor	  and	  extreme	  poverty	  fall	  outside	  of	  these	  two	  categories	  (RELAF,	  2010).	  ).	  Placed	  in	  institutional	  settings,	  these	  children	  may	  spend	  their	  entire	  lives	  in	  the	  confines	  of	  such	  care,	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inclusive	  of	  multiple	  moves,	  occasional	  forays	  into	  the	  foster	  care	  system	  and	  sporadic	  attempts	  at	  escape.	  Consistent	  with	  the	  profile	  of	  social	  orphans	  worldwide,	  the	  majority	  of	  these	  children,	  despite	  placement	  under	  the	  protection	  of	  the	  state,	  have	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  with	  whom	  they	  may	  or	  may	  not	  have	  some	  degree	  of	  contact.	  Yet	  little	  attention	  has	  been	  paid	  to	  the	  consequences	  of	  impermanence	  from	  the	  perspective	  of	  those	  youth	  who	  exist	  with	  either	  the	  knowledge	  of	  or	  ongoing	  connection	  to	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  (Samuels,	  2009).	  The	  work	  of	  Pauline	  Boss	  (1999,	  2004,	  2007)	  suggests	  that	  the	  psychological	  impact	  of	  an	  ambiguous	  loss,	  that	  is,	  a	  loss	  that	  is	  irresolvable,	  defies	  the	  pre-­‐established	  symbolism	  and	  rituals	  with	  which	  a	  permanent	  loss	  such	  as	  death	  is	  honored,	  freezes	  the	  grieving	  process	  and	  thus	  alters	  cognitive	  processes,	  coping	  mechanisms	  and	  individual	  well-­‐being.	  Institutionalized	  social	  orphans	  exemplify	  Type	  One	  ambiguous	  loss,	  that	  is,	  the	  psychological	  presence	  but	  physical	  absence	  of	  a	  loved	  one	  (Boss,	  2010),	  in	  this	  case,	  the	  biological	  parent(s).	  This	  study	  sought	  to	  understand	  from	  the	  perspective	  of	  the	  adolescent	  the	  influence	  of	  this	  irresolvable	  loss	  upon	  the	  youth’s	  construct	  of	  family,	  both	  biological,	  those	  with	  whom	  the	  adolescent	  shares	  consanguinity,	  as	  well	  as	  psychological,	  those	  with	  whom	  the	  adolescent	  has	  created	  an	  emotional	  attachment.	  	  
Ambiguous	  Loss	  and	  the	  Social	  Construction	  of	  Family	  Over	  the	  course	  of	  two	  interviews	  participants	  were	  asked	  a	  series	  of	  questions	  designed	  to	  reveal	  their	  thoughts	  and	  feelings	  with	  respect	  to	  their	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personal	  narrative,	  inclusive	  of	  the	  initial	  removal	  from	  their	  families	  of	  origin,	  subsequent	  placement	  in	  institutional	  care	  and	  educational	  and	  employment	  projections	  for	  the	  future.	  Questions	  were	  designed	  to	  both	  elicit	  information	  as	  well	  as	  provide	  respondents	  with	  an	  opportunity	  to	  make	  meaning	  of	  the	  absence	  of	  one	  or	  both	  biological	  parents,	  an	  essential	  step	  in	  the	  process	  of	  personal	  recovery	  in	  the	  face	  of	  an	  irresolvable	  loss	  (Boss,	  2007,	  2010).	  Responses	  were	  contextual,	  embedded	  in	  a	  larger	  framework	  of	  the	  individual’s	  sense	  of	  social	  connectedness	  as	  well	  as	  a	  history	  of	  loss.	  	  	  Adolescent	  Social	  Orphans’	  Construction	  of	  Birth	  Family	  and	  Institutional	  Family	  Despite	  the	  fact	  that	  many	  of	  the	  adolescents	  had	  entered	  institutional	  care	  as	  infants	  or	  toddlers,	  12	  of	  the	  29	  respondents	  were	  institutionalized	  at	  age	  five	  or	  younger,	  the	  majority	  of	  adolescents	  indicated	  a	  desire	  to	  return	  to	  their	  family	  of	  origin	  upon	  departure	  from	  the	  institution,	  in	  order	  to	  improve	  the	  economic	  circumstances	  of	  the	  absent	  loved	  one,	  most	  often	  identified	  as	  the	  mother.	  The	  ongoing	  wish	  to	  achieve	  reunification	  with	  a	  maternal	  figure	  stands	  in	  stark	  contrast	  to	  the	  reality	  of	  face-­‐to-­‐face	  communication	  with	  the	  biological	  mother	  as	  only	  9	  of	  the	  29	  adolescents	  who	  participated	  in	  the	  study	  reported	  contact	  with	  their	  birth	  mother	  in	  the	  last	  three	  years.	  	  Yet,	  despite	  the	  absence	  of	  immediate	  family,	  parents	  and	  siblings	  occupy	  a	  great	  deal	  of	  space	  in	  the	  emotional	  lives	  of	  these	  adolescents.	  Guilt,	  a	  typical	  byproduct	  of	  ambiguous	  loss	  (Boss,	  2007),	  appears	  connected	  to	  the	  desire	  many	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participants	  verbalize	  with	  respect	  to	  providing	  support	  for	  their	  families	  of	  origin.	  In	  addition	  to	  feelings	  of	  guilt,	  manifested	  as	  concern	  for	  the	  economic	  well-­‐being	  of	  one’s	  family	  of	  origin	  and	  the	  gendered	  expectation	  of	  men	  in	  the	  capacity	  of	  caretaker,	  the	  impact	  of	  marianismo,	  the	  traditional	  conceptualization	  of	  the	  maternal	  figure,	  inherent	  in	  Colombian	  culture,	  also	  appears	  to	  play	  a	  role	  in	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  view	  of	  his	  or	  her	  mother.	  Additional	  themes	  include	  the	  role	  of	  responsibility,	  the	  emerging	  sense	  of	  self	  in	  relation	  to	  others,	  the	  institution	  as	  family,	  forgiveness	  of	  the	  parental	  figure	  and	  the	  disparate	  responses	  to	  institutionalization.	  
Guilt:	  Concern	  for	  the	  Economic	  Well-­being	  of	  One’s	  Family	  of	  Origin	  	   Given	  the	  role	  of	  machismo	  in	  conventional	  Colombian	  society,	  and	  its	  positive	  attributes	  of	  confidence	  and	  responsibility	  in	  males	  (DiGiunta,	  et.	  al,	  2011),	  expressions	  of	  concern	  for	  the	  economic	  well-­‐being	  of	  biological	  family	  members	  were	  largely	  offered	  by	  males	  in	  the	  study.	  The	  evidence	  suggests	  that	  as	  well	  as	  concern,	  participants	  experienced	  a	  sense	  of	  guilt	  with	  respect	  to	  their	  current	  material	  comfort	  in	  the	  confines	  of	  the	  institution.	  Santiago	  expresses	  concern	  for	  what	  he	  perceives	  to	  be	  his	  mother’s	  advanced	  age,	  although	  she	  has	  recently	  given	  birth	  to	  his	  youngest	  sibling	  and	  its	  impact	  on	  her	  ability	  to	  secure	  employment	  and	  provide	  for	  the	  family.	  
Because	  my	  mother,	  she’s	  getting	  on	  in	  years…	  businesses,	  other	  jobs,	  they’re	  
not	  going	  to	  hire	  her	  because	  she’s	  older…and	  her	  youngest	  child	  is	  just	  ten	  months	  old	  
and	  she’s	  trying	  to	  pay	  bills…so	  this	  is	  one	  of	  the	  reasons	  I	  want	  to	  help	  her	  and	  my	  
siblings	  -­	  Santiago	  
	  
	   	   139	   	  
	   	  
Antonio	  also	  articulates	  concern	  for	  his	  family	  as	  well	  as	  his	  desire	  to	  return	  to	  where	  they	  live	  in	  order	  to	  provide	  economic	  support	  for	  those	  from	  whom	  he	  has	  been	  separated.	  He	  speaks	  of	  his	  mother	  in	  the	  present	  tense,	  as	  if	  she	  were	  the	  person	  who	  provides	  for	  his	  material	  needs	  on	  a	  daily	  basis.	  
She,	  my	  mother,	  tries	  to	  always	  give	  me	  the	  best	  things	  but	  when	  she’s	  trying	  to	  
do	  that	  I	  tell	  her	  that	  it’s	  better	  that	  she	  doesn’t	  give	  me	  everything	  she	  has,	  it	  makes	  
me	  feel	  badly	  for	  her…I	  don’t	  know…she	  tries…I’ll	  go	  to	  where	  my	  mother	  or	  my	  
relatives	  are,	  in	  Buenaventura,	  I’ll	  get	  the	  money	  and	  go	  there…-­Antonio	  
	  Issues	  with	  respect	  to	  safety	  and	  allusions	  to	  the	  undercurrent	  of	  danger	  that	  accompanies	  the	  narcotics	  trade	  in	  Colombia	  is	  of	  great	  concern	  for	  Enrique.	  Both	  his	  words	  as	  well	  as	  the	  body	  language	  he	  exhibits	  during	  the	  course	  of	  the	  interview	  suggest	  that	  he	  experiences	  feelings	  of	  guilt	  for	  the	  material	  well-­‐being	  he	  encounters	  while	  a	  resident	  of	  Institution	  B	  when	  compared	  to	  the	  day	  to	  day	  experiences	  of	  his	  family	  of	  origin.	  
I	  think	  a	  lot	  about	  helping	  my	  family,	  because	  I	  know	  that	  where	  they	  are	  living	  
now,	  it’s	  a	  really	  dangerous	  town,	  a	  really	  dangerous	  city	  where	  there	  is	  a	  lot	  of	  real	  
danger,	  a	  lot,	  a	  lot	  of	  narco-­trafficking	  and	  all	  that.	  Well,	  I	  think	  about	  how	  in	  the	  very	  
near	  future,	  to	  take	  them	  out	  of	  the	  city,	  to	  bring	  them	  here	  to	  Cali	  or	  another	  city	  
because	  I	  think	  that	  for	  me,	  family	  is	  really	  important,	  for	  me	  and	  for	  my	  siblings	  also,	  
it’s	  really	  important	  and	  I	  think	  about	  taking	  them	  out	  of	  there	  in	  order	  to	  live	  in	  an	  
environment	  that	  fresher,	  healthier…without	  so	  much	  danger	  –	  Enrique	  
	  While	  other	  participants	  were	  less	  eloquent	  in	  their	  expressions	  of	  worry	  for	  members	  of	  their	  families	  of	  origin,	  their	  simple	  desire	  to	  care	  for	  these	  people	  was	  both	  powerful	  as	  well	  as	  poignant.	  Jaime,	  one	  of	  seven	  siblings,	  two	  of	  whom	  also	  reside	  at	  Institution	  B,	  offered	  the	  following	  example	  of	  concern.	  
I	  want	  to	  make	  something	  of	  my	  life	  so	  that	  I	  can	  help	  my	  family…to	  get	  a	  house	  
so	  that	  we	  can	  all	  live	  together	  –	  Jaime	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Forgiveness	  of	  the	  Parental	  Figure	  
	   Adolescents	  were	  largely	  forgiving	  of	  their	  parent(s)	  with	  respect	  to	  the	  negative	  events	  that	  preceded	  either	  relinquishment	  or	  abandonment.	  Forgiveness	  was	  manifested	  in	  multiple	  ways.	  Some	  participants	  focused	  on	  the	  parental	  decision	  to	  give	  birth	  rather	  than	  abort	  while	  others	  perceived	  their	  behaviors	  as	  burdensome	  and	  problematic.	  In	  contrast	  to	  self-­‐blame,	  there	  were	  adolescents	  who	  created	  stories	  of	  selfless	  love	  on	  the	  part	  of	  the	  parental	  figure(s)	  as	  an	  explanation	  for	  the	  actions	  that	  resulted	  in	  institutionalization.	  Andrea,	  an	  articulate	  and	  thoughtful	  young	  woman	  who	  has	  embraced	  her	  studies,	  including	  a	  sophisticated	  knowledge	  of	  English	  as	  well	  as	  Korean,	  was	  left	  at	  the	  institution	  at	  approximately	  age	  two	  and	  has	  developed	  a	  narrative	  that	  is	  laden	  with	  forgiveness.	  Unable	  to	  tolerate	  negative	  thoughts	  toward	  either	  her	  biological	  mother	  or	  father,	  she	  focuses	  instead	  on	  her	  mother’s	  decision	  to	  give	  birth	  rather	  than	  abort,	  a	  theme	  that	  emerged	  for	  a	  number	  of	  participants.	  
Before	  I	  hated	  my	  parents,	  because	  I	  simply	  thought	  that	  they	  didn’t	  want	  me	  
and	  so	  they	  abandoned	  me.	  Now	  I	  simply	  say	  that	  I	  really	  don’t	  know	  the	  reasons	  why	  
they	  left	  me	  here.	  And	  maybe	  it	  could	  have	  been	  worse,	  like	  if	  my	  mother	  had	  aborted	  
me	  or	  simply,	  I	  don’t	  know,	  gave	  me	  away	  to	  anyone	  or	  left	  me	  on	  the	  street-­	  Andrea	  
	  As	  with	  Andrea,	  Dario	  identifies	  his	  mother’s	  decision	  to	  carry	  her	  child	  to	  term	  as	  an	  act	  worthy	  of	  forgiveness	  with	  respect	  to	  his	  subsequent	  abandonment	  when	  he	  was	  ten	  years	  old.	  He	  notes	  that	  “another	  mother”	  might	  have	  said,	  “No,	  I’m	  
going	  to	  abort	  this	  baby.”	  Yiyi	  also	  uses	  the	  decision	  to	  give	  birth	  as	  a	  concrete	  vehicle	  with	  which	  to	  forgive	  his	  mother.	  As	  a	  result	  of	  his	  mother’s	  alcoholism	  and	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the	  severe	  abuse	  she	  perpetrated	  against	  him,	  Yiyi	  arrived	  at	  the	  institution	  at	  age	  seven	  and	  has	  resided	  there	  for	  the	  last	  ten	  years.	  His	  describes	  both	  his	  entry	  into	  the	  world	  as	  well	  as	  the	  institution	  as	  examples	  of	  his	  good	  fortune	  and	  paints	  his	  mother’s	  role	  as	  that	  of	  gift	  giver,	  and	  more	  specifically,	  the	  gift	  is	  life.	  
Although	  it	  was	  really	  difficult	  for	  her	  to	  give	  me	  to	  the	  institution	  –	  I’m	  going	  
to	  leave	  him	  there	  –	  so	  now	  she’s	  allowed	  me	  to	  be	  in	  this	  environment,	  to	  know	  that	  
world,	  for	  me,	  this	  is	  why	  I’ve	  got	  to	  be	  eternally	  grateful	  to	  her	  because	  if	  she	  would	  
have	  made	  the	  decision	  to	  abort	  me,	  if	  she	  hadn’t	  elected	  to	  have	  me,	  to	  let	  me	  live,	  
thinking	  about	  that	  moment,	  she	  was	  at	  that	  point	  -­	  Yiyi	  
	  Rosalba,	  also	  seventeen,	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  she	  was	  just	  fifteen	  days	  old.	  Despite	  ongoing	  contact	  with	  her	  biological	  mother	  and	  many	  conflicted	  emotions	  with	  respect	  to	  her	  placement,	  she	  has	  created	  a	  narrative	  that	  also	  paints	  her	  mother	  as	  a	  selfless	  person	  whose	  decision	  to	  relinquish	  her	  children	  was	  also	  an	  act	  of	  gift	  giving.	  
Like	  I	  said,	  not	  everybody	  understands	  what	  she’s	  done	  for	  us…Not	  everyone	  –	  
because	  I	  said	  once	  that	  she’s	  got	  a	  really	  big	  heart	  for	  us	  –	  a	  big	  heart	  to	  be	  able	  to	  
leave	  us	  at	  the	  institution,	  because	  they	  were	  going	  to	  send	  us,	  they	  were	  going	  to	  send	  
us	  to	  another	  country,	  you	  know,	  my	  God,	  a	  person	  has	  to	  have	  a	  lot	  of	  love	  and	  the	  
same	  love	  my	  mother	  had	  for	  us,	  I’m	  going	  to	  have	  for	  my	  children-­	  Rosalba	  
	  Making	  meaning	  of	  one’s	  experience	  is	  an	  essential	  task	  for	  those	  persons	  who	  have	  experienced	  an	  irresolvable	  loss	  (Boss,	  2007,	  2010)	  and	  Rosalba	  appears	  to	  have	  arrived	  at	  an	  emotional	  juncture	  that	  allows	  her	  to	  portray	  the	  role	  her	  mother	  plays	  in	  her	  life	  as	  one	  that	  is	  inherently	  selfless.	  Further	  discussion	  reveals	  feelings	  of	  suffering	  and	  sadness	  with	  respect	  to	  the	  separation,	  as	  well	  as	  clues	  with	  respect	  to	  the	  initial	  confusion	  Rosalba	  experienced	  when	  she	  was	  a	  child	  and	  the	  subsequent	  narrative	  she	  has	  embraced	  as	  an	  adolescent.	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Every	  time	  I	  talk	  about	  this…I	  cry	  a	  lot.	  I	  ask	  that	  God	  forgive	  me,	  that	  I	  wasn’t	  
to	  blame	  –	  I	  didn’t	  know.	  I	  didn’t	  know	  at	  the	  beginning	  that	  I	  shouldn’t	  judge	  her	  –	  
that	  maybe	  I	  didn’t	  know	  what	  was	  going	  on	  for	  her	  –	  but	  now	  I	  have	  a	  really	  good	  
relationships	  with	  my	  mother,	  and	  seriously,	  I	  love	  her	  a	  lot.	  It’s	  great	  –	  Rosalba	  
	  As	  with	  Rosalba,	  Juliana	  also	  portrays	  her	  experience	  of	  relinquishment	  as	  a	  positive	  expression	  of	  her	  father’s	  concern	  for	  her	  well-­‐being.	  Abandoned	  first	  by	  her	  biological	  mother,	  her	  father’s	  subsequent	  departure	  from	  the	  family,	  during	  which	  Juliana	  was	  left	  in	  the	  role	  of	  caretaker,	  is	  understood	  as	  his	  desire	  to	  provide	  her	  with	  a	  more	  normal	  childhood.	  	   Then,	  one	  day	  my	  parents	  left	  and	  then	  they	  weren’t	  there	  anymore.	  I	  was	  alone	  
for	  8	  days	  in	  my	  house,	  with	  all	  my	  siblings,	  but	  my	  father	  had	  left	  some	  money	  and	  I	  
knew	  how	  to	  cook	  and	  I	  could	  manage	  everything	  really	  well	  because	  it	  wasn’t	  the	  first	  
time	  that	  I	  stayed	  there	  alone…I	  was	  really	  afraid	  in	  my	  house,	  being	  there…	  and	  also	  I	  
felt	  bored,	  well,	  because	  my	  father	  even	  said	  himself	  that	  I	  never	  had	  the	  opportunity	  
to	  have	  a	  comfortable	  life	  and	  well,	  to	  have	  a	  normal	  childhood,	  you	  know,	  because	  it	  
always	  fell	  on	  me,	  since	  I	  was	  little,	  to	  care	  of	  my	  siblings	  and	  well,	  I	  neglected	  school	  a	  
lot	  because	  of	  this,	  because	  I	  wanted	  to	  help	  my	  father	  back	  then-­	  Juliana	  
	  	   As	  evidenced	  by	  the	  words	  Juliana	  chooses	  to	  use,	  she	  appears	  to	  have	  reconstructed	  her	  feelings	  for	  her	  father	  to	  include	  both	  forgiveness	  as	  well	  imbue	  his	  image	  with	  the	  characteristics	  attributed	  to	  males	  in	  a	  society	  that	  embraces	  
machismo,	  that	  is,	  one	  who	  provides	  for	  as	  well	  as	  protects	  the	  females	  within	  the	  family.	  	  
I	  love	  my	  father	  a	  lot,	  he	  talks	  to	  me	  with	  like	  I	  was	  a	  grownup	  and…he	  also	  
shows	  me	  a	  lot	  of	  affection	  and	  he	  fights	  for	  me-­	  Juliana	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   A	  common	  theme	  that	  emerged	  was	  the	  youths’	  idealized	  and	  traditional	  conceptualization	  of	  family,	  known	  as	  familismo	  in	  the	  context	  of	  Colombian	  culture,	  in	  that	  the	  structure	  is	  suffused	  with	  people	  who	  are	  supportive,	  loyal	  and	  unconditionally	  accepting	  as	  a	  result	  of	  bonds	  that	  are	  forged	  in	  blood	  (DiGiunta,	  et.	  al,	  2011;	  Padgett,	  2007;	  Samuels,	  2009).	  In	  addition	  to	  familismo,	  many	  Latin	  American	  societies,	  Colombia	  included,	  have	  asexualized	  the	  Virgin	  Mary	  and	  imbued	  her	  with	  qualities	  such	  as	  morality	  and	  self-­‐control	  and	  have	  subsequently	  ascribed	  these	  attributes	  to	  modern	  mothers	  (Rodriguez,	  2006).	  	  The	  intersection	  between	  culture	  and	  ambiguous	  loss	  is	  depicted	  in	  the	  evidence	  offered	  by	  many	  of	  the	  study’s	  participants	  when	  the	  discussion	  centers	  upon	  mothers.	  A	  number	  of	  participants	  described	  the	  maternal	  role	  as	  one	  that	  is	  enduring	  and	  supportive,	  lifelong,	  despite	  the	  fact	  that	  none	  of	  the	  respondents	  resided	  with	  their	  biological	  mother	  or	  necessarily	  experienced	  the	  attention	  and	  affection	  imbued	  in	  the	  proffered	  depiction	  of	  the	  mother	  child	  relationship.	  Estiven,	  fifteen,	  has	  sporadic	  contact	  with	  his	  mother,	  primarily	  by	  telephone,	  while	  his	  siblings	  reside	  in	  Venezuela,	  yet	  his	  description	  of	  the	  maternal	  role	  is	  traditional	  and	  seems	  to	  project	  his	  own	  desires	  rather	  than	  the	  reality	  of	  his	  experience.	  
Mamá	  to	  me	  is	  a	  person	  that	  supports	  you,	  that	  is	  near	  you,	  it’s	  a	  person	  that	  
you	  know	  from	  then	  on	  will	  always	  be	  at	  your	  side,	  with	  any	  kind	  of	  problem	  you	  can	  
call	  her-­	  Estiven	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For	  Estiven,	  his	  mother	  is	  a	  palpable	  presence	  in	  his	  everyday	  life,	  whether	  she	  is	  physically	  present	  or	  not.	  As	  he	  describes	  her	  perceived	  support	  during	  the	  course	  of	  the	  interview,	  his	  affect	  brightens	  and	  his	  speech	  quickens.	  
She’s	  doing	  everything	  possible	  so	  that	  I	  can	  get	  ahead.	  She	  worries	  about	  me	  
all	  the	  time,	  that	  I	  have	  what	  I	  need,	  that	  I’m	  ok,	  that	  I’m	  not	  ok.	  She’s	  with	  me	  for	  
everything	  and	  if	  she	  doesn’t	  come,	  she	  calls	  –	  Estiven	  
	  	   Santiago	  also	  discusses	  the	  role	  of	  mother	  in	  traditional	  terms.	  Abandoned	  by	  his	  mother,	  mistreated	  by	  his	  grandparents	  and	  institutionalized	  at	  an	  early	  age,	  Santiago	  has	  reconnected	  with	  his	  biological	  father	  and	  forgiven	  both	  parents	  for	  their	  inability	  to	  care	  for	  him.	  He	  describes	  a	  mother’s	  role	  as	  characterized	  by	  her	  presence	  and	  sees	  no	  contradiction	  in	  her	  absence:	  	   Mami	  is	  the	  person	  that’s	  there	  for	  you.	  She’s	  there	  for	  you;	  she	  supports	  you,	  
I’m	  not	  talking	  about	  just	  supporting	  you	  economically,	  she’s	  the	  person	  that	  asks	  you	  
how	  you	  are,	  that’s	  who	  she	  is	  -­	  Santiago	  
	  
	   Bianca,	  seventeen,	  entered	  the	  institution	  at	  fifteen	  days	  of	  age	  and	  continues	  to	  have	  contact	  with	  her	  biological	  mother.	  She	  struggles	  to	  articulate	  her	  conceptualization	  of	  the	  word	  mami.	  The	  response	  is	  replete	  with	  multiple	  pauses.	  	   I	  don’t	  know…like	  unconditional	  support,	  yeah,	  unconditional	  support…the	  
word	  mami?	  What	  does	  it	  mean	  to	  me?	  Support,	  acceptance…it’s	  just	  how	  it	  is…ay!	  I	  
don’t	  know!	  –	  Bianca	  
	   Cielo,	  a	  young	  girl	  of	  fifteen,	  was	  left	  at	  the	  institution	  when	  she	  was	  just	  nine	  months	  old.	  Although	  she	  has	  contact	  with	  some	  of	  her	  siblings,	  she	  has	  no	  contact	  with	  either	  of	  her	  biological	  parents.	  Her	  traditional	  depiction	  of	  a	  mother’s	  role	  stands	  in	  stark	  contrast	  to	  her	  life	  experiences,	  remarkable	  for	  the	  permanent	  absence	  of	  both	  her	  birth	  parents.	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   She’s	  the	  only	  one	  that	  looks	  out	  for	  you,	  that	  says	  to	  you,	  my	  love,	  I’m	  not	  going	  
to	  leave	  you,	  she’s	  the	  one	  that	  stays	  there	  waiting	  to	  see	  if	  you	  need	  help	  –	  Cielo	  
	  
	   Ever’s	  depiction	  of	  the	  maternal	  role	  is	  also	  quite	  poignant	  given	  that	  he	  has	  no	  contact	  with	  either	  of	  his	  biological	  parents	  despite	  his	  desire	  to	  find	  his	  mother.	  Ever’s	  story	  is	  also	  exceptional	  for	  his	  inability	  to	  recall	  his	  siblings’	  names.	  At	  fifteen,	  he	  has	  experienced	  at	  least	  three	  institutionalizations,	  the	  first	  at	  age	  nine.	  	   Mami?	  This	  is	  someone	  that	  you	  love	  a	  lot,	  who	  gives	  you	  affection;	  you	  have	  a	  
lot	  of	  trust	  in	  her	  as	  if	  she	  were	  the	  only	  person	  in	  the	  world	  for	  you.	  You	  tell	  her	  all	  
your	  problems	  and	  she	  helps	  you	  and	  she	  listens	  to	  you,	  she	  gives	  you	  advice	  and	  she	  
also	  corrects	  you	  –	  Ever	  
	  
	   While	  interviews	  were	  conducted	  separately,	  when	  asked	  the	  significance	  of	  the	  word	  mami,	  responses	  were	  remarkably	  similar.	  Eduardo	  uses	  nearly	  identical	  words	  in	  his	  reply	  to	  the	  question.	  	   Affection,	  love…when	  I	  hear	  someone	  saying	  the	  word	  mami	  I	  know	  I	  love	  her	  a	  
lot	  –	  Eduardo	  
	  	   Multiple	  institutionalizations	  have	  also	  characterized	  Jose´s	  trajectory	  throughout	  the	  child	  welfare	  system.	  Despite	  the	  abandonment	  he	  experienced	  at	  the	  hands	  of	  his	  biological	  parents,	  his	  depiction	  of	  the	  maternal	  figure	  is	  consistent	  with	  cultural	  conceptions	  of	  this	  role	  in	  the	  life	  of	  a	  child.	  	   Mami?	  Someone	  who,	  someone	  who	  will	  be	  there	  for	  you,	  someone	  who	  will	  be	  
there	  when	  you	  go	  home	  –	  José	  
	  
	   Despite	  physical	  separation,	  for	  the	  majority	  of	  adolescents	  within	  the	  scope	  of	  this	  study,	  the	  maternal	  figure	  remains	  psychologically	  present	  and	  is	  imbued	  with	  primarily	  positive	  attributes	  that	  appear	  to	  stand	  in	  stark	  contrast	  to	  the	  individual	  circumstances	  that	  resulted	  in	  institutionalization.	  As	  Gabriel,	  a	  young	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boy	  of	  fourteen	  who	  appears	  much	  younger	  and	  whose	  speech	  is	  notable	  for	  a	  pronounced	  stutter,	  articulated	  during	  the	  course	  of	  his	  first	  interview,	  “mami?	  




	   In	  contrast	  to	  the	  largely	  positive	  and	  traditional	  depictions	  of	  the	  maternal	  role,	  discussions	  that	  centered	  upon	  that	  of	  the	  father	  were	  more	  complex.	  The	  tenets	  of	  machismo	  suggest	  that	  its	  positive	  manifestations	  include	  a	  sense	  of	  responsibility	  as	  well	  as	  confidence	  while	  its	  negative	  aspects	  include	  aggression	  and	  dominance	  (DiGiunta,	  et.	  al,	  2011).	  Many	  of	  the	  adolescents	  in	  this	  study	  continued	  to	  ascribe	  positive	  characteristics	  to	  his	  or	  her	  absent	  birth	  father	  while	  others	  appeared	  unable	  to	  entertain	  any	  discussion	  with	  respect	  to	  this	  absence.	  A	  cultural	  interpretation	  of	  these	  responses	  suggests	  the	  possibility	  of	  shame	  due	  to	  the	  inability	  of	  one’s	  father	  to	  fulfill	  the	  expectations	  embedded	  in	  this	  role,	  thereby	  necessitating	  a	  positive	  depiction.	  	   While	  Andres	  has	  been	  a	  resident	  of	  Institution	  A	  since	  age	  three	  and	  has	  neither	  contact	  nor	  recollection	  of	  either	  of	  his	  birth	  parents,	  when	  asked	  the	  significance	  of	  the	  word	  papi,	  he	  offered	  a	  response	  replete	  with	  the	  positive	  connotations	  of	  machismo.	  	   Papi?	  Someone	  that	  takes	  care	  of	  you,	  that	  loves	  you	  a	  lot,	  that	  wants	  to	  help	  
you,	  it’s	  like	  that,	  that’s	  what	  a	  father	  does	  -­	  Andres	  
	  
	   Prior	  to	  institutionalization,	  Emanuel	  lived	  with	  his	  father	  in	  dire	  circumstances.	  Despite	  his	  father’s	  inability	  to	  care	  for	  him	  and	  his	  subsequent	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placement	  in	  Institution	  B,	  when	  asked	  the	  significance	  of	  the	  word	  papi,	  Emanuel’s	  current	  conceptualization	  of	  this	  construct	  remains	  imbued	  with	  the	  capacity	  to	  both	  protect	  as	  well	  as	  provide	  for	  his	  child.	  	   He’s	  a	  very	  important	  person	  because,	  well,	  the	  father	  –	  he	  also	  takes	  care	  of	  
you,	  he	  makes	  sure	  nothing	  happens	  to	  you,	  and,	  and	  what?	  And	  that’s	  it	  –	  Emanuel	  
	  
	   Eduardo	  has	  experienced	  multiple	  institutional	  placements	  and	  a	  recent,	  unwanted	  separation	  from	  his	  biological	  brother.	  Repeated	  losses	  have	  impacted	  his	  ability	  to	  share	  his	  story	  and,	  during	  the	  course	  of	  the	  first	  interview,	  a	  short	  break	  is	  necessary	  in	  order	  for	  Eduardo	  to	  regain	  his	  composure.	  Despite	  this,	  when	  asked	  to	  discuss	  the	  significance	  of	  the	  word	  papi,	  his	  complete	  lack	  of	  knowledge	  with	  respect	  to	  his	  father’s	  location	  still	  yields	  the	  following	  response.	  	   Papi,	  a	  person	  you	  can	  confide	  in.	  The	  person	  that’s	  going	  to	  help	  you	  make	  
something	  of	  yourself	  –	  Eduardo	  
	  	   While	  some	  participants	  offered	  an	  idealized	  vision	  of	  the	  absent	  birth	  father,	  others,	  due	  to	  the	  complete	  absence	  of	  this	  figure	  in	  their	  lives,	  were	  unable	  to	  entertain	  any	  discussion,	  yet	  these	  responses	  were	  primarily	  couched	  in	  heavy	  silences,	  with	  averted	  eyes	  and	  notable	  for	  the	  want	  of	  any	  anger.	  	   Yamira,	  at	  nineteen,	  the	  oldest	  participant	  in	  the	  study,	  has	  never	  known	  her	  biological	  father	  nor	  does	  she	  know	  where	  he	  is.	  Soft-­‐spoken	  and	  shy,	  her	  response	  offers	  remarkable	  insight	  into	  her	  experience	  as	  a	  social	  orphan	  and	  a	  lack	  of	  access	  to	  language	  that	  might	  define	  her	  social	  location.	  	  	   Words	  that	  I	  don’t	  use	  in	  my	  vocabulary	  don’t	  exist	  for	  me	  and	  I	  could	  never	  use	  
those	  words	  to	  express	  myself	  to	  a	  person	  –	  Yamira	  
	  
	   	   148	   	  
	   	  
	   Consistent	  with	  the	  literature	  on	  ambiguous	  loss,	  there	  have	  been	  no	  pre-­‐determined	  rituals	  to	  mark	  Yamira’s	  experience	  of	  loss	  (Boss,	  2004,	  2007)	  nor	  has	  new	  language	  been	  created	  to	  define	  her	  experience.	  As	  with	  Yamira,	  Cielo	  and	  Gabriel	  also	  struggle	  when	  asked	  to	  discuss	  the	  significance	  of	  the	  word	  papi.	  
	   I	  really	  don’t	  know.	  Papi?	  I	  only	  know	  about	  mami	  –	  Cielo	  
	   Papa?	  I	  don’t	  know	  –	  Gabriel	  
	  
	   Although	  just	  fourteen	  years	  of	  age,	  Jhoel	  eloquently	  expresses	  the	  loss	  of	  his	  father	  and	  his	  inability	  to	  submit	  to	  societally	  prescribed	  language	  with	  respect	  to	  this	  paternal	  figure.	  	  	   I	  don’t	  think	  of	  anything	  because	  ever	  since	  I	  was	  little,	  I’ve	  never,	  since	  I	  was	  
little	  I’ve	  never	  had	  the	  opportunity	  to	  say	  papi,	  mami,	  well,	  I	  said	  mami	  but	  I	  never	  
said	  papi	  because	  my	  father,	  he	  doesn’t	  love	  me	  and	  he	  doesn’t	  respond	  to	  me	  so	  
because	  of	  that.	  I’ve	  never	  got	  to	  the	  point	  where	  I	  could	  say	  papi,	  it	  never	  happened	  –	  
Jhoel	  
	  
	   Jhoel’s	  response	  offers	  an	  insight	  into	  the	  layered	  meaning	  of	  loss	  as	  he	  has	  not	  only	  lost	  his	  biological	  father	  but	  has	  lost	  the	  capacity	  to	  utilize	  certain	  words	  as	  
they	  no	  longer	  pertain	  to	  his	  experience.	  As	  a	  social	  orphan	  he	  has	  yet	  to	  find	  an	  adequate	  substitute	  and,	  as	  such,	  is	  unable	  to	  partake	  in	  a	  ritual	  that	  is	  without	  question	  for	  the	  child	  who	  resides	  with	  his	  or	  her	  family	  of	  origin.	  	   The	  complexity	  of	  the	  manifestation	  of	  the	  paternal	  figure	  is	  evident	  in	  Alvaro’s	  discussion	  of	  his	  father.	  While	  he	  readily	  reports	  that	  his	  father	  perpetrated	  physical	  abuse	  against	  him	  and	  his	  two	  younger	  brothers,	  he	  simultaneously	  describes	  the	  psychological	  space	  he	  inhabits	  on	  a	  daily	  basis.	  	   Well,	  more	  than	  anything	  else	  now	  there’s	  a	  dialogue.	  Well,	  we	  have	  
conversations,	  now	  my	  brothers	  talk,	  too.	  Before	  they	  were	  afraid	  to	  talk	  to	  him	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because	  he	  used	  to	  hit	  us	  because	  we…you	  know,	  he’d	  come	  home	  from	  work	  and	  the	  
house	  was	  a	  mess,	  dirty,	  so	  then	  my	  father	  would	  arrive	  and	  he’d	  grab	  the	  belt…	  I’m	  
thinking	  about	  him	  every	  day,	  I’ve	  thinking	  that	  I	  don’t	  want	  anything	  bad	  to	  happen	  
to	  him,	  I’m	  thinking	  about	  whether	  he’s	  ok	  every	  day	  -­	  Alvaro	  
	  	   Finally,	  there	  are	  images	  of	  longing.	  As	  Bianca	  discusses	  her	  absent	  birth	  father,	  her	  words	  depict	  a	  desire	  to	  connect	  and	  her	  image	  of	  this	  absent	  paternal	  figure	  is	  largely	  positive	  and	  imbued	  with	  hope.	  	   I	  didn’t	  have	  one…not	   like	  that.	  Me,	   I	  would	  have	   loved	  to	  have	  my	  father,	   I,	   I	  
would	  have	  loved	  it	  but	  look,	  what	  a	  pity	  that	  we	  are	  here,	  I	  feel	  like	  I	  love	  my	  father	  a	  
lot.	  I	  know	  more	  about	  my	  mother’s	  history	  because	  I	  adore	  her	  and	  always	  when	  I’m	  
with	  her	   I	  ask	  her	  about	   it	  and	  she-­and	  she	  tells	  me	  about	  my	  father	  and	  everything	  
and	   I	   don’t	   know	   but	   it	   seems	   to	  me	   that	  my	   father,	   as	   a	  man	   and	   as	   a	   father	   and	  
everything,	  that	  he	  behaved	  as	  he	  should	  have	  behaved	  –	  Bianca	  
	  
	   Rosalba,	  too,	  imagines	  a	  potential	  reunion	  with	  her	  father	  as	  one	  that	  will	  not	  only	  bring	  great	  happiness,	  but	  will	  also	  bring	  joy	  to	  those	  who	  witness	  the	  event.	  
	   And	  everybody	  would	  be	  so	  happy	  to	  see	  me	  with	  my	   father!	  Oh,	   I	  would	  also	  
love	  to	  say	  this	  word.	  It	  was	  father	  who	  helped	  me,	  or	  my	  father	  who	  brought	  me…My	  





	   In	  addition	  to	  the	  participants’	  interpretation	  of	  maternal	  and	  paternal	  roles,	  the	  psychological	  construction	  of	  his	  or	  her	  family	  is	  replete	  with	  references	  to	  the	  importance	  of	  siblings.	  While	  the	  loss	  of	  the	  birth	  parent(s)	  is	  the	  foundation	  for	  the	  subsequent	  development	  of	  biological	  and	  psychological	  families	  for	  the	  youth	  in	  this	  study,	  of	  special	  consideration	  is	  the	  role	  of	  siblings	  in	  the	  construction	  of	  family.	  Of	  the	  29	  participants,	  16	  were	  either	  placed	  with,	  currently	  resided	  or	  had	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resided	  with	  their	  siblings	  in	  the	  institution.	  The	  literature	  suggests	  that	  sibling	  connections	  may	  have	  ameliorating	  effects	  on	  the	  anxiety,	  grief,	  trauma	  and	  loss	  of	  identity	  that	  are	  typical	  by-­‐products	  of	  out	  of	  home	  placement	  for	  children	  who	  live	  outside	  parental	  care	  (Herrick	  &	  Piccus,	  2005).	  In	  addition,	  the	  presence	  of	  siblings	  may	  provide	  comfort	  as	  well	  as	  assist	  in	  the	  task	  of	  meaning	  making,	  essential	  in	  the	  face	  of	  an	  irresolvable	  loss	  and	  the	  subsequent	  pursuit	  of	  emotional	  well-­‐being	  (Boss,	  2007)	  	  Alvaro	  notes	  that	  his	  brothers	  are	  important	  simply	  because	  they	  are	  his	  brothers	  and	  share	  a	  bond	  through	  blood.	  Emanuel,	  eighteen	  years	  old,	  also	  privileges	  the	  blood	  tie	  and	  emphasizes	  the	  important	  role	  his	  older	  sister	  plays	  in	  his	  life	  as	  they	  were	  born	  of	  the	  same	  mother.	  	  
My	  sister	  because	  we	  were	  born	  from	  the	  same	  mother	  and	  father,	  so	  we’re	  like	  
the	  same	  and	  everything-­	  Emanuel	  
	  Rosalba	  speaks	  of	  the	  bond	  with	  her	  twin	  without	  hesitation,	  “I’ve	  loved	  her	  
since	  I	  was	  born.”	  Rosalba’s	  recollection	  of	  shared	  experiences	  with	  her	  sister	  in	  the	  context	  of	  institutionalization	  highlight	  the	  protective	  factors	  in	  this	  relationship,	  such	  as	  the	  ability	  to	  provide	  comfort	  and	  offer	  an	  attachment	  representation.	  
My	  sister	  was	  always	  with	  me,	  if	  my	  sister	  hit	  anybody	  or	  if	  my	  sister	  was	  
crying,	  for	  me,	  I	  felt	  a	  terrible	  pain,	  I’m	  not	  stuck	  to	  her,	  almost	  not	  at	  all,	  it	  happens	  
that	  you’ve	  got	  to	  become	  independent…you’ve	  got	  to	  be	  your	  own	  self,	  right?	  So	  then	  
the	  day	  that	  I’m	  not	  there	  for	  her	  or	  she’s	  not	  there	  for	  me	  –	  so	  then	  what	  are	  we	  going	  
to	  do?	  Because	  I	  couldn’t	  be	  separated	  from	  her…	  My	  sister,	  she’s	  essential,	  without	  her	  
I	  don’t	  exist-­	  Rosalba	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Monica	  acknowledges	  the	  societal	  importance	  of	  family	  ties	  in	  succinct	  terms	  when	  speaking	  of	  her	  family.	  	   It’s	  because	  she’s	  from	  my	  family;	  every	  one	  of	  them	  is	  important	  because	  
they’re	  from	  my	  family;	  we’re	  of	  the	  same	  blood	  –	  Monica	  
	  	   For	  those	  participants	  who	  were	  forcibly	  separated	  from	  their	  siblings	  by	  the	  adults	  in	  charge,	  typically	  the	  child	  welfare	  system,	  the	  absence	  of	  brothers	  and	  sisters	  created	  an	  irresolvable	  loss	  that	  deprived	  the	  participant	  of	  the	  potential	  comfort	  inherent	  in	  a	  shared	  narrative.	  In	  an	  attempt	  to	  discuss	  the	  importance	  of	  the	  sibling	  bond	  he	  shares	  with	  his	  younger	  brother,	  Eduardo	  began	  to	  cry	  and	  the	  interview	  was	  temporarily	  discontinued.	  The	  forced	  separation	  between	  the	  two	  siblings,	  manifested	  by	  Eduardo’s	  relocation	  from	  a	  previous	  facility	  and	  subsequent	  arrival	  at	  Institution	  B,	  resulted	  in	  increased	  anxiety	  but	  further	  discussion	  also	  revealed	  that	  Eduardo’s	  brother	  remains	  psychologically	  present	  despite	  his	  physical	  absence.	  	   Well,	  I	  couldn’t	  sleep,	  because	  I	  was	  thinking	  about	  my	  brother,	  in	  the	  
institution	  where	  I	  was	  because	  everyone	  there	  understood	  me,	  and	  then	  put	  in	  the	  
room	  with	  all	  those	  people,	  I	  couldn’t	  sleep,	  I	  was	  thinking	  about	  my	  brother	  –	  
Eduardo	  
	  
	   For	  Juliana,	  the	  adoption	  of	  her	  five	  youngest	  siblings,	  for	  whom	  she	  had	  cared,	  deprived	  her	  of	  both	  her	  perceived	  role	  within	  the	  family	  as	  well	  as	  the	  positive	  effects	  of	  an	  ongoing	  relationship.	  Herrick	  &	  Piccus	  (2005)	  note	  that	  those	  children	  who	  live	  outside	  of	  parental	  care	  but	  are	  placed	  with	  their	  siblings	  have	  more	  positive	  outcomes	  with	  respect	  to	  peer	  relationships	  and	  age	  appropriate	  behaviors	  as	  the	  presence	  of	  siblings	  facilitates	  the	  process	  of	  identity	  formation.	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   Since	  I	  was	  already	  13,	  then,	  no,	  they	  didn’t	  let	  me	  go,	  but	  they	  sent	  all	  my	  little	  
siblings	  to	  Italy.	  I’ve	  been	  saying	  that	  I	  want	  to	  have	  contact	  with	  them	  because	  
obviously	  I	  can’t	  tell	  them	  to	  bring	  them	  to	  me	  here	  because	  it’s	  obvious	  that	  no,	  they	  
can’t	  do	  that,	  but	  I	  want	  to	  be	  in	  contact	  with	  them,	  and	  that’s	  it…	  I	  behaved	  badly,	  you	  
know,	  but	  it	  started	  when	  my	  siblings	  left	  -­	  Juliana	  	  	  
“The	  Institution	  as	  Family”	  Despite	  adherence	  to	  socially	  constructed	  views	  of	  the	  nuclear	  family,	  adolescents	  simultaneously	  acknowledged	  the	  psychological	  placement	  and	  importance	  of	  individual	  institutional	  staff	  and	  residents	  in	  the	  construction	  of	  kin.	  Monica,	  a	  young	  woman	  of	  eighteen,	  has	  resided	  in	  the	  institution	  since	  she	  was	  two	  years	  old.	  The	  death	  of	  her	  mother,	  disappearance	  of	  her	  father	  and	  departure	  of	  her	  two	  older	  siblings	  from	  the	  facility	  have	  left	  Monica	  bereft	  of	  family.	  One	  caretaker	  in	  particular,	  Marlena,	  appeared	  to	  fulfill	  a	  maternal	  role	  for	  a	  number	  of	  years	  but	  recently	  left	  the	  institution,	  under	  circumstances	  that	  are	  unclear	  to	  Monica,	  thus	  compounding	  her	  experiences	  of	  irresolvable	  loss.	  
Because	  she,	  when	  she	  was	  here,	  she	  was	  like	  my	  mother	  and	  my	  father.	  It’s	  like	  
she	  had	  the	  role	  of	  the	  mother,	  do	  you	  see	  what	  I	  mean?	  -­	  Monica	  
	  Many	  participants	  either	  cited	  specific	  staff	  members	  or	  the	  institution	  as	  a	  whole	  when	  identifying	  family.	  Yiyi	  notes	  that	  the	  director	  of	  his	  institution,	  Don	  Miguel,	  orients	  the	  boys	  as	  if	  he	  were	  their	  father	  while	  in	  the	  following	  quote	  Pedro	  cites	  the	  same	  facility	  as	  family,	  but	  in	  its	  entirety.	  
The	  institution,	  this	  is	  my	  house,	  I	  take	  care	  of	  it.	  This	  is	  what	  I	  love,	  this	  is	  my	  
family.	  Well,	  for	  me,	  everyone	  here	  is	  my	  family	  because	  if	  I	  need	  advice,	  they	  give	  me	  
advice,	  they	  give	  me	  affection,	  because	  here	  a	  person	  is	  free,	  it’s	  like	  a	  regular	  house,	  
but	  it’s	  a	  big	  house	  –	  Pedro	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   As	  well	  as	  institutional	  staff,	  residents	  who	  have	  been	  institutionalized	  together	  for	  the	  majority	  of	  their	  lives	  have	  grown	  up	  side	  by	  side,	  with	  a	  shared	  history	  and	  tend	  to	  develop	  bonds	  similar	  to	  those	  of	  siblings.	  Thus,	  the	  departure	  of	  a	  long-­‐term	  resident,	  whether	  through	  escape	  or	  as	  a	  result	  of	  age,	  creates	  yet	  another	  ambiguous	  loss	  that	  remains	  largely	  unacknowledged.	  Andres,	  eighteen	  years	  old,	  blind	  and	  a	  resident	  of	  the	  institution	  since	  age	  three,	  identifies	  specific	  residents	  as	  fulfilling	  the	  role	  of	  family,	  basing	  this	  conception	  upon	  a	  shared	  history	  and	  developmental	  trajectory.	  He	  also	  refers	  to	  those	  who	  no	  longer	  inhabit	  the	  same	  social	  sphere	  and	  for	  whom	  he	  feels	  a	  sense	  of	  irresolvable	  loss.	  	   Ricardo,	  whom	  I’ve	  know	  since	  “jardin”,	  I’ve	  also	  known	  Rosalba	  since	  “jardin”	  
and	  Bianca	  and	  Andrea	  as	  well…also	  Yamira	  and	  Monica,	  I’ve	  known	  them	  all	  since	  
“jardin”…	  I	  remember	  the	  people	  that	  I	  loved	  a	  lot	  because	  now	  they’re	  not	  here	  
anymore,	  they’ve	  gone	  and	  I	  feel	  sad	  –	  Andres	  
	  
	   In	  his	  discussion	  of	  family	  membership,	  the	  evidence	  offered	  by	  Estiven	  seems	  to	  embrace	  boundary	  ambiguity	  and	  reflect	  a	  more	  fluid	  construction	  of	  family.	  
	   Because	  the	  kids	  here	  are	  like	  your	  brothers,	  like	  cousins	  -­	  brothers	  that	  are	  
reunited	  here,	  and	  Don	  Miguel	  is	  like	  the	  father	  and	  ya	  –	  Estiven	  
	  
	   In	  summary,	  cultural	  norms	  embedded	  in	  Colombian	  society	  play	  a	  significant	  role	  in	  the	  construction	  of	  parental	  roles	  and	  family	  membership	  for	  the	  adolescent	  social	  orphans	  in	  this	  study.	  Despite	  histories	  replete	  with	  abuse,	  neglect,	  relinquishment	  and	  multiple	  layers	  of	  loss,	  the	  lens	  with	  which	  these	  youth	  view	  their	  biological	  mothers	  and	  fathers	  is	  primarily	  positive	  and	  imbued	  with	  forgiveness	  and	  the	  desire	  to	  provide	  for	  the	  economic	  needs	  of	  their	  families	  of	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origin.	  In	  addition,	  the	  proximity	  of	  the	  persons	  with	  whom	  these	  youth	  share	  their	  day	  to	  day	  lives,	  both	  staff	  and	  residents,	  may	  create	  structures	  that	  mimic	  those	  of	  a	  family	  should	  stability	  be	  privileged	  as	  paramount	  to	  the	  emotional	  health	  of	  the	  adolescent.	  
	  
The	  Role	  of	  Responsibility	  and	  Sense	  of	  Self	  	  As	  well	  as	  family	  formation	  and	  the	  idealization	  of	  both	  maternal	  and	  paternal	  figures,	  other	  commonalities	  that	  were	  noted	  by	  respondents	  included	  feelings	  of	  fear	  and	  danger	  upon	  entry	  into	  institutionalized	  care,	  the	  perception	  of	  self	  and	  the	  subsequent	  importance	  of	  responsibilities	  in	  the	  development	  of	  sense	  of	  place	  within	  the	  institution.	  The	  vast	  majority	  of	  participants,	  79%,	  stated	  that	  they	  enjoyed	  having	  responsibilities	  and	  reported	  feelings	  of	  satisfaction	  upon	  fulfilling	  the	  expectations	  of	  the	  institutions.	  The	  adolescents	  were	  often	  given	  responsibility	  for	  the	  younger	  children	  within	  the	  institution	  and	  were	  expected	  to	  intervene	  when	  these	  children	  exhibited	  negative	  behaviors	  or	  required	  assistance	  outside	  the	  institution,	  such	  as	  medical	  appointments.	  Despite	  their	  own	  troubled	  histories,	  these	  youth	  appeared	  to	  derive	  a	  sense	  of	  belonging	  from	  the	  trust	  conferred	  upon	  them	  with	  the	  delegation	  of	  responsibilities	  for	  both	  the	  physical	  space	  within	  which	  they	  live	  as	  well	  as	  the	  children	  that	  inhabit	  that	  space.	  For	  Ever,	  a	  young	  man	  who	  has	  experienced	  multiple	  transitions	  that	  have	  left	  him	  without	  even	  the	  most	  basic	  information	  with	  respect	  to	  his	  siblings’	  names	  or	  the	  location	  of	  his	  biological	  parents,	  responsibilities	  seemed	  to	  have	  helped	  him	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gain	  some	  sense	  of	  purpose.	  In	  addition,	  the	  act	  of	  being	  entrusted	  with	  the	  care	  of	  younger	  residents	  may	  contribute	  the	  reconstruction	  of	  a	  new	  identity,	  an	  essential	  step	  in	  easing	  the	  effects	  of	  ambiguous	  loss	  (Boss,	  2007).	  	  
I	  have	  more	  responsibilities	  because	  of	  my	  age,	  to	  help	  out	  the	  professors	  when	  
they	  need	  you,	  if	  there	  are	  problems	  with	  the	  little	  ones	  you’ve	  got	  to	  intervene	  and	  
help	  work	  things	  out…I	  like	  having	  responsibilities	  and	  I	  try	  my	  best	  to	  fulfill	  them…I	  
feel	  a	  sense	  of	  satisfaction	  because	  I’ve	  completed	  what	  I’ve	  done	  -­	  Ever	  	  	   Gabriel,	  a	  slight	  boy	  of	  fourteen	  with	  a	  prominent	  stutter,	  was	  institutionalized	  at	  age	  eight	  and	  while	  some	  siblings	  are	  also	  in	  placement,	  others	  have	  escaped.	  Gabriel	  appears	  vulnerable	  as	  well	  as	  earnest	  and	  equates	  responsibility	  with	  a	  sense	  of	  morality.	  He	  eagerly	  sought	  to	  participate	  in	  the	  interviews	  and	  despite	  his	  diminutive	  stature,	  became	  quite	  animated	  when	  discussing	  his	  role	  in	  relation	  to	  the	  younger	  children	  at	  the	  institution.	  	  	   When	  the	  little	  ones	  are	  hitting…because	  it	  happens	  that	  the	  bigger	  ones	  are	  
hitting	  the	  little	  ones	  –	  I’ll	  tell	  the	  professor	  that	  they	  were	  hitting	  and	  what	  else?	  
When	  it’s	  needed	  I’ll	  follow	  after	  the	  little	  ones…I	  like	  it	  because…a	  person	  who	  is	  
responsible	  is	  a	  good	  person-­	  Gabriel	  
	  
	   Positive	  feelings	  were	  expressed	  with	  respect	  to	  the	  concept	  of	  responsibility	  by	  many	  of	  the	  participants.	  Gustavo	  noted	  that	  he	  liked	  having	  responsibilities	  while	  Pedro	  added	  that	  institutional	  expectations	  made	  him	  feel	  useful	  while	  simultaneously	  increasing	  his	  self-­‐esteem.	  
Sense	  of	  Self	  In	  addition	  to	  the	  emergent	  theme	  of	  responsibility,	  the	  responses	  of	  many	  of	  the	  adolescents	  indicated	  reserves	  of	  anger	  that	  they	  described	  as	  perceived	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negative	  characteristics	  of	  their	  personalities	  rather	  than	  an	  emotional	  response	  to	  traumatic	  experiences	  such	  as	  abuse	  and	  abandonment.	  The	  literature	  with	  respect	  to	  ambiguous	  loss	  and	  childhood	  trauma	  indicates	  that	  the	  impact	  of	  an	  irresolvable	  loss	  includes	  symptoms	  that	  mimic	  Post-­‐Traumatic	  Disorder	  and	  in	  adolescents	  may	  include	  anger,	  depression,	  impaired	  social	  interactions	  and	  aggression	  (Boss,	  2010;	  Lansford,	  et.	  al,	  2002).	  	  A	  longitudinal	  study	  conducted	  by	  Lansford	  (2002)	  and	  her	  colleagues	  suggest	  the	  long-­‐term	  effects	  of	  childhood	  trauma	  appears	  worse	  for	  girls	  than	  boys	  and	  in	  this	  study,	  females	  in	  the	  sample	  seemed	  more	  ready	  to	  ascribe	  less	  favorable	  terminology	  to	  behaviors	  that	  might	  suggest	  an	  underlying	  rage	  with	  respect	  to	  their	  abandonment,	  ambiguous	  loss	  and	  subsequent	  institutionalization.	  In	  addition,	  cultural	  norms	  within	  Colombia	  may	  play	  some	  role	  in	  the	  distinct	  differences	  in	  participant	  perceptions	  of	  self	  as	  marianismo	  is	  best	  exemplified	  as	  the	  submissive	  female,	  imbued	  with	  morality,	  while	  negative	  attributes	  of	  machismo	  include	  aggression	  (DiGiunta,	  2011),	  thus	  creating	  a	  dynamic	  where	  belligerence,	  or	  even	  boldness,	  is	  largely	  unacceptable	  in	  girls.	  Cielo,	  fifteen	  and	  institutionalized	  since	  nine	  months	  of	  age,	  has	  a	  forceful	  personality.	  She	  chooses	  celebrities	  as	  role	  models	  and	  is	  hyper-­‐focused	  on	  female	  anatomy.	  She	  is	  matter	  of	  fact	  when	  she	  discusses	  how	  she	  believes	  she	  is	  perceived	  by	  others	  and	  ultimately	  concurs	  with	  the	  assessment.	  
They	  would	  describe	  me	  like,	  that	  I’m	  a	  really	  angry	  person	  or	  that	  I’m	  one	  of	  
the	  people	  that	  get	  into	  fights	  here,	  that	  I	  fight	  with	  everybody	  I	  come	  into	  contact	  
with	  -­	  Cielo	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   Upon	  institutionalization,	  Juliana,	  fourteen	  years	  old,	  lost	  her	  primary	  role,	  that	  of	  caretaker	  for	  her	  five	  younger	  siblings.	  All	  were	  adopted	  by	  Europeans	  and	  she	  has	  been	  left	  behind,	  unable	  to	  have	  contact	  with	  either	  her	  siblings	  or	  her	  biological	  parents.	  Yet	  Juliana	  accepts	  the	  perception	  of	  others	  and	  makes	  no	  connection	  between	  negative	  behaviors	  and	  the	  losses	  she	  has	  suffered.	  	   People	  say	  I’m	  really	  bitter,	  really	  difficult…others	  say	  I’m	  really	  gross-­	  Juliana	  
	   Yamira,	  too,	  has	  suffered	  a	  great	  deal	  of	  loss	  and	  believes	  her	  presentation	  to	  others	  is	  perceived	  in	  negative	  terms.	  At	  nineteen,	  she	  has	  been	  a	  resident	  of	  Institution	  A	  for	  eighteen	  years	  and	  will	  soon	  transition	  from	  the	  institution	  and	  leave	  all	  that	  is	  familiar.	  Her	  mother	  is	  deceased	  while	  her	  father’s	  whereabouts	  remain	  unknown.	  She	  believes	  she	  will	  eventually	  reside	  with	  one	  of	  her	  two	  brothers,	  young	  men	  who	  also	  experienced	  years	  of	  institutionalization.	  Yamira	  sees	  herself	  reflected	  in	  others	  in	  the	  following	  terms.	  	   They	  say	  I’m	  a	  really	  aggressive	  girl,	  that	  I	  have	  a	  really	  strong	  character,	  that	  
I’m	  arrogant,	  sometimes	  rude,	  disrespectful…eh,	  what	  else,	  eh,	  that	  I’m	  really	  serious,	  
that	  I’m	  really	  outgoing	  with	  the	  other	  girls	  but	  with	  the	  adults	  I’m	  really	  rude-­Yamira	  
	  
	   As	  the	  conversation	  continues,	  Yamira	  struggles	  to	  reframe	  her	  behavior	  but	  is	  unable	  to	  connect	  her	  feelings	  to	  concrete	  experiences.	  	   It’s	  not	  that	  I’m	  rude,	  it’s	  just	  that	  I	  speak	  really	  strongly	  an	  they	  say	  that	  I’m	  
shouting,	  that	  I’m	  talking	  in	  a	  bad	  way,	  but	  it’s	  just	  that	  at	  times	  they	  make	  me	  really	  
angry	  and	  because	  of	  that	  I	  sometimes	  shout	  at	  them	  -­	  Yamira	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   Rather	  than	  imagine	  that	  her	  forceful	  personality	  might	  be	  a	  source	  of	  pride,	  Rosalba,	  a	  life-­‐long	  resident	  of	  the	  institution,	  also	  believes	  that	  others	  perceive	  her	  in	  a	  negative	  light.	  	  	   I	  think	  they	  would	  say	  that	  I’m	  a	  really	  rebellious	  girl.	  Well,	  a	  really	  rebellious	  
girl	  or	  that	  I	  don’t	  like	  to	  listen…that	  I	  don’t	  listen,	  or	  that	  I	  speak	  rudely…	  It’s	  that	  
sometimes	  I	  feel	  like	  I	  have	  so	  many	  problems	  –	  it’s	  that	  I’m	  a	  girl	  whose	  sometimes	  
conflicted…sometimes	  I’m	  not	  very	  –	  sometimes	  I’m	  not	  very	  tolerant	  of	  other	  people,	  
right?	  And	  so	  then	  I	  end	  up	  in	  a	  lot	  of	  arguments	  with	  a	  lot	  of	  people-­	  Rosalba	  
	  
	   In	  what	  appears	  to	  be	  an	  effort	  to	  have	  Rosalba	  behave	  as	  a	  girl	  should	  and	  conform	  to	  cultural	  expectations,	  she	  recounts	  the	  advice	  she	  has	  been	  given	  in	  an	  effort	  to	  curb	  her	  perceived	  negative	  behaviors.	  The	  discussion	  she	  recounts	  is	  notable	  for	  the	  lack	  of	  attention	  to	  any	  underlying	  feelings	  that	  might	  drive	  Rosalba’s	  comportment.	  	   People	  tell	  me,	  “That’s	  not	  a	  good	  thing	  to	  do,	  Rosalba.	  You	  –	  tell	  me	  if	  you	  want	  
to	  be	  living	  with	  people	  that	  seem	  nice	  –	  where	  you	  feel	  good	  –	  or	  do	  you	  always	  want	  
to	  be	  a	  fighter”…and	  so	  that’s	  how	  you	  realize,	  by	  what	  they	  say,	  right?	  That	  I’ve	  got	  to	  
live	  a	  good	  life…you’ve	  got	  to	  be	  content…ya.	  So	  then	  the	  same	  people	  that	  are	  in	  
charge	  of	  you	  –	  you	  learn	  from	  them…learn	  to	  live	  with	  other	  people	  -­Rosalba	  	  	   In	  contrast	  to	  the	  girls	  in	  this	  study,	  when	  asked	  the	  same	  question,	  how	  do	  
you	  think	  people	  would	  describe	  you,	  the	  vast	  majority	  of	  boys	  responded	  in	  positive	  terms.	  As	  such,	  the	  evidence	  suggests	  that	  the	  negative	  response	  that	  typically	  accompanies	  the	  misbehavior	  exhibited	  by	  children	  upon	  removal	  from	  their	  family	  of	  origin	  is	  either	  less	  severe	  or	  possibly	  absent	  when	  those	  behaviors	  are	  exhibited	  by	  boys	  as	  a	  result	  of	  machismo,	  thereby	  creating	  gendered	  perceptions	  of	  self	  in	  relation	  to	  others.	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   At	  sixteen,	  Ricardo	  has	  been	  institutionalized	  for	  thirteen	  years.	  He	  dreams	  of	  a	  career	  in	  the	  military	  and	  when	  asked	  how	  he	  imagines	  others	  might	  see	  him,	  quickly	  offers	  the	  following	  description.	  	   What	  they	  think	  about	  me?	  That	  I’m	  going	  to	  have	  a	  good	  future,	  that	  I	  should	  
do	  the	  right	  thing,	  that	  I’m	  very	  smart,	  things	  like	  that.	  I	  think	  that	  they	  would	  say	  I’m	  
responsible,	  and	  sweet,	  and	  that’s	  it	  –	  Ricardo	  
	  
	   Juan	  offers	  examples	  of	  his	  competencies,	  thereby	  demonstrating	  his	  utility	  in	  the	  institution	  and	  a	  sense	  of	  purpose.	  
	  
	   Well,	  I’m	  really	  good,	  I	  collaborate	  a	  lot,	  I	  help	  take	  people	  to	  the	  doctor,	  well,	  if	  
other	  people	  don’t	  know	  how	  to	  do	  things	  they	  send	  them	  to	  me	  and	  that’s	  it	  –	  Juan	  
	  	   José	  imagines	  that	  others	  view	  him	  as	  a	  “good	  boy”	  who	  behaves	  well	  and	  attends	  to	  his	  studies.	  Of	  special	  interest	  are	  the	  responses	  of	  male	  participants	  who	  acknowledge	  that	  others	  might	  perceive	  they	  fool	  around	  but	  this	  designation	  is	  neither	  problematic	  nor	  unusual.	  Antonio	  imagines	  that	  while	  others	  acknowledge	  he	  fools	  around,	  it	  is	  largely	  forgiven	  in	  light	  of	  his	  positive	  traits.	  	   	  
I	  think,	  well,	  let’s	  see,	  he	  fools	  around	  a	  lot,	  I	  don’t	  know,	  I	  don’t	  know	  what	  
they’ll	  say…well,	  there	  are	  good	  parts,	  they’ll	  say	  I’m	  intelligent!	  –	  Antonio	  
	  Dario,	  too,	  offers	  a	  response	  that	  suggests	  his	  tendency	  to	  fool	  around	  is	  largely	  view	  as	  harmless	  fun,	  without	  any	  negative	  repercussions,	  as	  the	  perception	  others	  have	  of	  him	  is	  imbued	  with	  multiple	  positive	  traits.	  
Responsible,	  a	  team	  player,	  respectful,	  also	  I	  respect	  others	  so	  that	  they	  respect	  
me	  as	  well,	  friendly,	  ok,	  a	  little	  bit	  mischievous	  as	  well,	  studious…-­Dario	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   As	  such,	  the	  evidence	  offered	  in	  this	  study,	  suggests	  that	  when	  viewed	  through	  a	  cultural	  lens	  inclusive	  of	  the	  concepts	  of	  marianismo	  as	  well	  as	  machismo,	  female	  participants	  in	  this	  study	  are	  more	  likely	  to	  view	  intense	  feelings	  and	  behaviors	  as	  negative	  expressions	  of	  self	  rather	  than	  possible	  reactions	  to	  institutionalization	  and	  irresolvable	  loss.	  	  
Response	  to	  Institutionalization	  and	  the	  Construction	  of	  Family	  in	  the	  Context	  
of	  Ambiguous	  Loss	  
Fear,	  Fight	  and	  Flight	  in	  the	  Context	  of	  Institutionalization	  	   The	  cognitive	  process	  of	  determining	  membership	  in	  either	  one’s	  biological	  or	  psychological	  family	  for	  the	  institutionalized	  adolescent	  social	  orphan	  appears	  to	  begin	  with	  fear	  but	  with	  the	  passage	  of	  time	  and	  appropriate	  supports	  the	  adolescent	  may	  achieve	  connection	  and	  create	  new	  kin.	  	   Of	  the	  twenty-­‐nine	  adolescents	  who	  participated	  in	  this	  study,	  twenty-­‐one	  described	  feelings	  of	  intense	  fear	  upon	  separation	  from	  their	  families	  of	  origin	  and	  entry	  into	  institutional	  care.	  Fear,	  the	  desire	  to	  escape	  the	  confines	  of	  the	  unfamiliar,	  the	  inability	  to	  sleep,	  tears	  and	  hyper-­‐vigilance	  characterized	  many	  of	  the	  adolescents’	  entrance	  into	  protective	  care	  and	  subsequently	  contributed	  to	  feelings	  of	  isolation.	  While	  some	  adolescents	  acquired	  or	  retained	  the	  ability	  to	  connect	  to	  either	  family	  of	  origin,	  institutional	  staff	  or	  other	  residents,	  nearly	  all	  began	  their	  journey	  with	  intense	  feelings	  of	  fear.	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   Gustavo,	  whose	  father	  left	  him	  with	  what	  he	  describes	  as	  an	  abusive	  step-­‐mother,	  made	  his	  way	  from	  the	  jungle	  to	  the	  city	  of	  Cali	  when	  he	  was	  approximately	  eight	  years	  old.	  The	  following	  year	  he	  was	  discovered	  in	  the	  streets,	  where	  typical	  experiences	  for	  these	  children	  include	  exposure	  to	  social	  violence,	  sexual	  abuse	  and	  prosecution	  by	  authorities	  (Pinzon-­‐Rondón,	  Hofferth	  &	  Briceño,	  2008)	  and	  brought	  to	  the	  institution.	  Gustavo	  clearly	  recalls	  the	  intense	  fear	  he	  experienced	  upon	  his	  arrival	  at	  the	  institution.	  	   Afraid,	  I	  was	  really	  afraid.	  I	  was	  afraid	  when	  I	  caught	  sight	  of	  the	  big	  boys	  here	  
–	  more	  than	  anything	  else	  I	  was	  afraid	  because	  I	  didn’t	  know	  what	  was	  going	  to	  
happen	  to	  me,	  you	  know,	  I	  wasn’t	  accustomed	  to	  this	  place	  so	  I	  was	  afraid-­	  Gustavo	  
	  
	   Pedro,	  too,	  recalls	  his	  feelings	  of	  fear	  upon	  entering	  the	  institution.	  He	  describes	  his	  placement	  at	  age	  twelve	  as	  the	  result	  of	  difficult	  circumstances	  in	  his	  home	  and	  his	  desire	  to	  reunite	  with	  an	  older	  brother	  of	  eighteen	  who	  no	  longer	  lived	  with	  the	  family.	  	  	   I	  was	  terrified,	  panic	  stricken…and	  the	  first	  day,	  too,	  there	  was	  a	  part	  of	  me	  
that	  was	  embarrassed	  to	  be	  here,	  in	  the	  institution,	  I	  also	  felt	  uncomfortable	  at	  the	  
same	  time	  -­	  Pedro	  
	  
	   Despite	  Rosalba’s	  placement	  in	  the	  facility	  when	  she	  was	  just	  fifteen	  days	  old,	  when	  asked	  to	  recall	  her	  earliest	  memories	  with	  respect	  to	  her	  institutionalization,	  Rosalba	  also	  emphasizes	  the	  fear	  she	  felt	  as	  well	  as	  the	  comfort	  she	  drew	  from	  her	  sister’s	  presence.	  	  	   I	  was	  a	  little	  girl	  that	  was	  really	  frightened,	  really	  frightened,	  really,	  really,	  I	  
couldn’t	  sleep	  –	  I	  was	  really	  frightened,	  I	  couldn’t	  sleep	  alone…I	  slept	  with	  my	  sister,	  I	  
couldn’t	  bear	  it	  because	  I	  was	  afraid	  -­	  Rosalba	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   As	  Rosalba	  highlights	  in	  her	  response,	  the	  inability	  to	  sleep	  as	  a	  response	  to	  institutionalization	  was	  an	  issue	  for	  many	  respondents	  and	  is	  consistent	  with	  the	  literature	  on	  grief	  and	  ambiguous	  loss	  (Betz	  &	  Thorngren,	  2006).	  For	  some,	  personal	  safety	  while	  sleeping	  in	  the	  midst	  of	  strangers	  was	  a	  concern	  while	  for	  others	  separation	  from	  their	  families	  of	  origin	  had	  left	  them	  desolate.	  Alejandro,	  who	  arrived	  at	  the	  institution	  at	  fifteen	  years	  of	  age,	  struggled	  to	  articulate	  his	  experience	  upon	  arrival	  and	  ultimately	  attributed	  his	  inability	  to	  sleep	  to	  fear.	  	   No,	  I	  couldn’t	  sleep	  even	  when	  I	  was	  tired	  –	  but	  I	  woke	  up	  really	  quickly,	  I	  don’t	  
know,	  I	  don’t	  know	  what…no,	  no,	  I	  don’t	  know	  what	  I	  was	  feeling	  –	  like	  fear	  or	  
something	  like	  that,	  I	  don’t	  know,	  but	  after	  a	  bit	  I	  got	  used	  to	  it	  –	  Alejandro	  	  
	  
	   	  	   Similar	  to	  Rosalba,	  Antonio	  also	  felt	  an	  intense	  longing	  for	  his	  sibling	  as	  a	  way	  to	  mitigate	  both	  the	  fear	  he	  experienced	  as	  well	  as	  his	  inability	  to	  sleep.	  Antonio’s	  depiction	  of	  his	  arrival	  at	  the	  institution	  is	  particularly	  poignant	  as	  he	  grapples	  with	  his	  memory	  in	  an	  attempt	  to	  recall	  his	  age	  upon	  arrival.	  	   When	  I	  arrived	  here	  I	  think	  I	  was	  like	  eleven	  –	  or	  nine	  years	  old.	  And	  when	  I	  
arrived	  here	  I	  was	  crying…my	  face	  in	  my	  hands…I	  don’t	  know…I	  was	  nine	  or	  eleven…I	  
couldn’t	  sleep	  that	  night,	  I	  didn’t	  feel	  comfortable,	  I	  don’t	  know	  –	  I	  was	  crying	  and	  the	  
only	  one	  I	  could	  talk	  to	  was	  my	  brother…I	  almost	  couldn’t	  sleep	  at	  all	  -­	  Antonio	  
	  
	   Estiven,	  who	  entered	  the	  institution	  at	  age	  thirteen,	  echoes	  the	  sentiments	  expressed	  by	  Alejandro	  and	  includes	  an	  element	  of	  uncertainty	  with	  respect	  to	  the	  other	  boys	  and	  their	  potential	  behaviors.	  Living	  quarters	  within	  each	  of	  the	  institutions	  where	  the	  adolescents	  reside	  consist	  of	  large,	  dormitory	  style	  rooms,	  with	  multiple	  bunks	  and	  no	  opportunity	  for	  privacy.	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   When	  I	  arrived	  here	  I	  almost	  couldn’t	  sleep,	  because	  I	  just	  kept	  feeling	  afraid-­	  
because	  since	  I	  didn’t	  know	  anyone,	  I	  didn’t	  know	  what	  else	  the	  other	  boys	  might	  do	  to	  
you	  and	  things	  like	  that.	  I	  slept	  worriedly…when	  I	  arrived	  here	  I	  felt	  like	  someone	  was	  
going	  to	  touch	  me	  or	  something	  like	  that.	  No,	  I	  was	  afraid,	  but	  thank	  God	  it	  got	  better	  
with	  time-­	  Estiven	  
	  
	   Emanuel,	  institutionalized	  since	  age	  ten,	  is	  still	  slender	  and	  awkward	  eight	  years	  later	  despite	  the	  personal	  connections	  he	  has	  developed	  within	  the	  institution	  and	  the	  employment	  he	  has	  secured.	  He	  recalls	  his	  concern	  for	  his	  personal	  safety	  when	  he	  first	  arrived	  at	  the	  institution.	  	   I	  was	  afraid	  how	  big	  the	  place	  was	  and	  would	  they	  take	  advantage	  of	  me	  
because	  I	  was	  so	  little	  –	  Emanuel	  
	  
	   Gustavo,	  too,	  describes	  a	  similar	  reaction	  upon	  his	  entry	  into	  the	  institution	  and	  the	  realization	  that	  the	  facility	  also	  housed	  a	  number	  of	  older	  residents.	  	   Afraid,	  I	  was	  really	  afraid.	  I	  was	  afraid	  when	  I	  caught	  sight	  of	  the	  big	  boys	  here	  
–	  more	  than	  anything	  else	  I	  was	  afraid	  because	  I	  didn’t	  know	  what	  was	  going	  to	  
happen	  to	  me	  -­	  Gustavo	  
	  	   The	  participants’	  inability	  to	  sleep	  and	  generalized	  fear	  are	  typical	  responses	  to	  placement	  in	  care.	  Viboch’s	  work	  on	  the	  connection	  between	  loss	  and	  misbehavior	  identifies	  sadness,	  the	  inability	  to	  sleep,	  self-­‐blame	  and	  crying	  among	  the	  many	  responses	  to	  the	  traumatic	  and	  irresolvable	  loss	  of	  a	  birth	  parent	  in	  the	  context	  of	  foster	  care	  system	  or	  in	  the	  case	  of	  adolescent	  Colombian	  social	  orphans,	  institutional	  confinement	  (Viboch,	  2005).	  	  	   Alvaro,	  fourteen,	  shares	  that	  on	  the	  day	  of	  his	  arrival	  he	  was	  most	  afraid	  of	  losing	  his	  father	  and	  his	  inability	  to	  concentrate	  on	  any	  aspect	  of	  his	  arrival	  but	  the	  loss	  of	  his	  parent	  rendered	  him	  nearly	  unable	  to	  make	  it	  through	  the	  night.	  Jaime,	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also	  fourteen,	  chooses	  nearly	  the	  same	  words	  as	  many	  of	  the	  other	  participants	  to	  describe	  his	  entry	  in	  to	  the	  institution.	  He	  emphasizes	  his	  fear	  and	  notes	  that	  he	  was	  unable	  to	  sleep	  through	  the	  course	  of	  the	  night.	  Antonio’s	  experiences	  upon	  arrival	  echo	  those	  of	  the	  other	  participants,	  though	  he	  also	  recalls	  how	  he	  cried	  for	  his	  mother.	  	   I	  felt	  bad…I	  felt	  alone.	  I	  don’t	  know,	  I	  cried	  every	  day…for	  my	  mother,	  I	  was	  
thinking	  about	  my	  mother	  all	  the	  time.	  I	  couldn’t	  sleep	  that	  night,	  I	  didn’t	  feel	  
comfortable,	  I	  didn’t	  know…I	  was	  crying,	  I	  was	  like	  that	  for	  about	  a	  month-­	  Antonio	  
	   The	  irresolvable	  loss	  of	  Antonio’s	  mother	  as	  well	  as	  his	  prior	  living	  arrangement	  in	  the	  context	  of	  her	  physical	  absence	  yet	  ongoing	  psychological	  presence	  left	  him	  unable	  to	  refrain	  from	  crying	  for	  an	  extended	  period	  of	  time	  and	  was	  accompanied	  by	  an	  inability	  to	  sleep	  and	  poor	  concentration,	  typical	  responses	  to	  ambiguous	  loss.	  Enrique	  also	  recalls	  how	  he	  cried	  for	  his	  mother	  his	  first	  night	  in	  the	  institution	  and	  remained	  quite	  still	  while	  in	  the	  dormitory	  with	  fifteen	  strangers	  in	  an	  attempt	  to	  evade	  the	  harassment	  of	  another	  resident	  and	  focus	  on	  memories	  of	  his	  mother.	  Although	  Fabian	  arrived	  with	  a	  friend,	  his	  companion	  immediately	  escaped	  and	  Fabian	  was	  left	  alone,	  his	  thoughts	  best	  described	  as	  focused	  on	  his	  psychological	  flight	  from	  the	  institution.	  
I	  arrived	  crying…I	  was	  washing	  up	  when	  the	  car	  from	  Bienestar	  Familiar	  
arrived	  that	  was	  going	  to	  take	  me	  to	  the	  institution	  and	  I	  didn’t	  want	  to	  go,	  I	  was	  
afraid.	  I	  arrived	  here	  crying…I	  felt,	  like,	  afraid,	  I	  didn’t	  want	  to	  stay	  here,	  I	  wanted	  to	  
continue	  where	  I	  was,	  I	  felt	  insecure	  and	  afraid...at	  times	  they	  came	  to	  see	  me	  to	  see	  
why	  I	  was	  crying,	  why	  I	  still	  hadn’t	  gotten	  used	  to	  it	  here,	  but	  I	  was	  pretending	  to	  
myself	  that	  I	  was	  still	  in	  the	  other	  house	  -­	  Fabian	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For	  many	  of	  the	  participants,	  feelings	  of	  fear	  led	  to	  a	  desire	  to	  escape	  and	  return	  to	  one’s	  previous	  placement,	  whether	  with	  family	  of	  origin,	  foster	  family	  or	  prior	  institution.	  José	  recounts	  his	  inability	  to	  refrain	  from	  crying	  while	  the	  other	  boys	  looked	  on	  and	  his	  frustration	  when	  unable	  to	  flee	  and	  return	  to	  his	  former	  institution.	  For	  Fabian,	  fear,	  his	  inability	  to	  quickly	  adjust	  to	  his	  new	  environment	  and	  the	  successful	  departure	  of	  his	  companion	  fueled	  fantasies	  of	  escape.	  Other	  participants	  expressed	  similar	  feelings	  over	  the	  course	  of	  the	  study.	  Like	  Fabian,	  Jhoel	  also	  reported	  that	  he	  struggled	  with	  feelings	  of	  fear,	  his	  desire	  to	  flee	  and	  his	  initial	  inability	  to	  sleep.	  
I	  was	  afraid	  because	  I	  didn’t	  know	  anyone	  and	  I	  was	  nervous	  because	  I	  didn’t	  
know	  anyone	  and	  I	  didn’t	  know	  what	  was	  going	  to	  happen.	  No,	  no,	  I	  couldn’t	  sleep,	  I	  
stayed	  awake	  thinking	  about	  things	  so	  then	  I	  started	  thinking	  bad	  things,	  like	  I’ve	  got	  
to	  escape-­	  Jhoel	  	   Yiyi,	  with	  the	  wisdom	  that	  is	  attained	  through	  hindsight	  and	  age	  as	  he	  maintains	  the	  status	  of	  elder	  adolescent	  within	  the	  institution,	  eloquently	  describes	  both	  his	  fear	  as	  well	  as	  his	  loss	  of	  freedom	  and	  subsequent	  desire	  to	  escape	  despite	  the	  difficulties	  he	  had	  left	  behind.	  	   At	  the	  beginning,	  when	  I	  first	  arrived	  here	  it	  was	  really	  difficult	  because	  I	  was	  
afraid	  and	  I	  cried	  a	  lot	  and	  I	  was	  really	  hopeless	  and	  it	  hurt	  me	  to	  be	  in	  this	  place…I	  
cried	  a	  lot…I	  felt	  like	  I	  had	  to	  go	  because	  I	  felt	  like	  I	  was	  suffocating…so	  because	  of	  that	  
I	  would	  try	  to	  raise	  the	  windows	  and	  I	  couldn’t	  open	  them	  and	  then	  I	  would	  feel	  like,	  
whoa,	  really	  suffocated…so	  then	  my	  agony	  got	  worse	  and	  I	  felt	  like	  crying	  even	  more	  -­	  
Yiyi	  
	  
	   While	  Santiago	  and	  Eduardo	  also	  recall	  feeling	  afraid	  and	  unable	  to	  sleep,	  like	  many	  other	  residents,	  these	  adolescents	  note	  that	  the	  passage	  of	  time	  enables	  one	  to	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become	  accustomed	  to	  the	  new	  environment	  and	  ultimately	  manage	  these	  initial,	  painful	  emotions	  in	  response	  to	  placement.	  
Anger	  and	  Frustration	  	   The	  adolescent’s	  initial	  fear	  based	  response	  upon	  his	  or	  her	  arrival	  into	  care	  not	  only	  reflects	  the	  emotional	  impact	  of	  an	  ambiguous	  and	  irresolvable	  loss	  but	  is	  a	  logical	  rejoinder	  to	  the	  potential	  danger	  of	  cohabitation	  with	  strangers.	  In	  addition	  to	  feelings	  of	  fear,	  many	  of	  the	  participants	  offered	  responses	  that,	  upon	  interpretation,	  suggest	  underlying	  feelings	  of	  anger	  and	  frustration.	  	   Several	  residents	  entered	  the	  institution	  too	  young	  to	  recall	  the	  moment	  of	  arrival.	  These	  youth	  have	  no	  information	  with	  respect	  to	  their	  initial	  responses	  from	  either	  institutional	  staff	  or	  Bienestar	  Familiar	  child	  welfare	  workers	  and	  case	  records	  seldom	  include	  such	  seemingly	  mundane	  details.	  Some	  have	  asked	  about	  their	  stories	  and	  have	  received	  varying	  amounts	  of	  information.	  Yamira,	  a	  young	  woman	  of	  nineteen,	  entered	  the	  institution	  with	  two	  siblings	  when	  she	  was	  a	  year	  old.	  She	  reports	  that	  she	  has	  been	  given	  some	  information,	  for	  example,	  the	  neighborhood	  in	  which	  she	  was	  found	  wandering	  the	  streets	  and	  the	  death	  of	  her	  mother.	  When	  attempting	  to	  discuss	  her	  narrative,	  Yamira	  became	  visibly	  upset	  and	  offered	  the	  following	  response,	  I	  don’t	  know,	  I	  don’t	  know	  anything,	  and	  was	  unable	  to	  continue	  the	  conversation.	  	   Yamira’s	  self-­‐description	  as	  aggressive	  and	  lonely,	  unable	  to	  tolerate	  the	  feeling	  of	  being	  ignored,	  suggests	  that	  the	  lack	  of	  a	  coherent	  narrative	  has	  impacted	  her	  development	  with	  respect	  to	  secure	  attachment.	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   At	  times,	  I	  feel	  sad	  –	  that	  I	  don’t	  have	  anyone	  out	  there…I	  don’t	  know	  if	  I’m	  
happy	  or	  unhappy…when	  I’m	  talking	  to	  a	  person	  and	  the	  person	  isn’t	  paying	  any	  
attention	  to	  me	  and	  then-­	  I	  can’t	  bear	  it,	  then	  I	  don’t	  think	  about	  what	  I’m	  doing	  and	  I	  
just	  act	  out	  –	  it	  makes	  me	  aggressive…-­Yamira	  
	  
	   Gaps	  in	  one’s	  narrative	  as	  a	  result	  of	  placement	  in	  the	  institution	  prior	  to	  language	  acquisition	  also	  appear	  to	  result	  in	  an	  unresolved	  sense	  of	  confusion	  with	  respect	  to	  placement.	  Rosalba,	  a	  resident	  since	  fifteen	  days	  of	  age	  expresses	  conflicted	  emotions	  that	  haunt	  her	  seventeen	  years	  after	  her	  arrival	  at	  the	  institution.	  	   The	  hardest	  part	  for	  me	  is	  to	  assimilate	  –	  to	  understand	  –	  why	  a	  person	  lives	  
here	  –	  for	  me	  that’s	  the	  hardest	  thing	  to	  understand	  –	  and	  also	  when	  I	  leave	  here,	  I	  
think	  so	  much	  about	  that.	  And	  seriously,	  when	  I	  think	  about	  it,	  I	  cry	  -­	  Rosalba	  
	  	   Others	  residents,	  like	  Andres,	  a	  young	  man	  who	  has	  reached	  the	  age	  of	  majority,	  have	  distinct	  factors	  that	  have	  altered	  their	  experiences	  in	  comparison	  to	  other	  residents.	  	  Abandoned	  at	  age	  three,	  blind	  as	  a	  result	  of	  illness,	  Andres	  has	  remained	  largely	  isolated	  from	  the	  community	  and	  has	  been	  without	  familial	  contact.	  His	  early	  entry	  into	  the	  institution	  in	  conjunction	  with	  his	  isolation	  as	  a	  result	  of	  poor	  services	  for	  the	  blind	  have	  left	  Andres	  without	  even	  the	  basic	  details	  of	  his	  family	  history,	  for	  example,	  the	  names	  of	  his	  sister	  and	  biological	  parents.	  
Misbehavior	  and	  Anger	  	   In	  addition	  to	  these	  typical	  but	  poignant	  responses	  on	  the	  part	  of	  participants	  when	  considered	  in	  the	  context	  of	  ambiguous	  loss,	  the	  adolescents’	  perception	  of	  their	  “misbehavior”	  has	  also	  shaped	  their	  construction	  of	  biological	  and/or	  psychological	  families.	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Viboch’s	  (2005)	  work	  on	  loss	  and	  misbehavior	  continues	  to	  loosen	  the	  negative	  as	  well	  as	  pathological	  connotations	  directed	  toward	  children	  with	  behavioral	  difficulties	  in	  an	  attempt	  to	  redefine	  both	  child	  welfare	  polices,	  for	  example,	  placement	  options	  for	  children,	  as	  well	  as	  counseling	  services	  and	  assist	  these	  youth	  on	  a	  journey	  toward	  health	  and	  productivity.	  Many	  of	  the	  adolescent	  participants	  in	  this	  study	  described	  their	  own	  behavior	  in	  negative	  terms	  yet	  seemed	  unable	  to	  uncover	  the	  potential	  connection	  to	  the	  loss	  of	  birth	  family.	  The	  identification	  of	  one’s	  self	  as	  less	  than	  desirable	  with	  respect	  to	  behavior	  has	  important	  implications	  in	  terms	  of	  one’s	  view	  of	  the	  initial	  abandonment	  as	  well	  as	  future	  projections.	  Anger	  appears	  to	  underlie	  many	  of	  the	  narratives	  offered	  by	  the	  adolescents	  but	  this	  sentiment	  is	  offered	  disconnected	  from	  any	  particular	  event	  and	  is	  accompanied	  by	  a	  general	  air	  of	  resignation.	  Alvaro	  shrugs	  as	  he	  notes	  that	  he	  easily	  angered	  and	  remains	  that	  way	  but	  chooses	  words	  that	  suggest	  that	  institutionalization	  may	  play	  a	  role.	  
Because	  when	  I	  entered	  here,	  you	  know,	  nothing	  really	  mattered,	  I	  don’t	  know,	  
almost	  nothing	  at	  all	  mattered	  to	  be…after	  this	  I	  started	  developing	  a	  conscious	  and	  I	  
got	  things,	  I	  understood	  better	  -­	  Alvaro	  
	  While	  Fabian	  never	  uses	  the	  word	  angry	  to	  describe	  his	  feelings	  nor	  does	  he	  report	  misbehavior,	  he	  clearly	  states	  his	  dislike	  for	  the	  rules	  and,	  in	  particular,	  feels	  offended	  by	  the	  need	  to	  request	  permission	  from	  institutional	  staff	  for	  whatever	  he	  might	  choose	  to	  do.	  Multiple	  times	  he	  asserts	  his	  desire	  to	  live	  alone	  and	  be	  free	  of	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what	  he	  understands	  to	  be	  unnecessary	  regulations	  embedded	  into	  the	  structure	  of	  the	  institution.	  	   Well	  like	  I	  said	  to	  you,	  the	  little	  ones	  here	  are	  really	  naughty,	  so	  sometimes	  they	  
cross	  a	  line	  with	  you,	  they	  really	  piss	  you	  off,	  they	  make	  you	  want	  to	  fight,	  so	  then	  
you’ve	  got	  to	  just	  suck	  it	  up,	  the	  staff	  here	  are	  the	  ones	  that	  have	  to	  make	  it	  right,	  you	  
can’t	  get	  mixed	  up	  in	  those	  kinds	  of	  problems…	  I	  don’t	  like	  to	  live	  with	  anyone.	  For	  
example,	  I	  don’t	  like	  to	  ask	  permission	  for	  this,	  permission	  for	  that,	  I	  don’t	  like	  asking	  
permission	  for	  anything	  from	  anyone.	  If	  you	  live	  alone	  you	  can	  come	  home	  when	  you	  
want,	  do	  what	  you	  feel	  like	  doing,	  you	  alone,	  no	  one	  telling	  you	  anything	  -­Fabian	  	  Like	  Fabian,	  Yamira	  also	  expresses	  her	  desire	  to	  be	  alone	  and	  have	  agency	  with	  respect	  to	  decision-­‐making.	  Yamira	  is	  also	  more	  explicit	  in	  her	  sense	  of	  frustration	  as	  well	  as	  her	  explanation	  for	  what	  she	  rejects	  as	  misbehavior	  but	  understands	  to	  be	  perceived	  as	  such	  by	  the	  adults	  in	  the	  institution.	  
It’s	  not	  that	  I’m	  rude,	  it’s	  just	  that	  I	  speak	  really	  strongly	  and	  they	  say	  that	  I’m	  
shouting,	  that	  I’m	  talking	  in	  a	  bad	  way,	  but	  it’s	  just	  that	  at	  times	  they	  make	  me	  really	  
angry	  and	  because	  of	  that	  I	  sometimes	  shout	  at	  them…when	  I’m	  talking	  to	  a	  person	  
and	  the	  person	  isn’t	  paying	  any	  attention	  to	  me	  and	  then	  I,	  I	  can’t	  bear	  it,	  then	  I	  don’t	  
think	  about	  what	  I’m	  doing,	  I	  don’t	  think	  and	  I	  just	  act	  out	  -­	  Yamira	  
	  Jaime	  also	  uses	  the	  word	  rude	  when	  recalling	  his	  behavior	  upon	  entry	  into	  the	  institution	  while	  Enrique	  seems	  surprised	  by	  his	  transition	  from	  a	  quiet	  child	  upon	  entry	  to	  one	  whose	  behavior	  became	  unmanageable	  and	  resulted	  in	  a	  temporary	  departure	  from	  the	  facility.	  	  
When	  I	  arrived	  I	  was	  a	  quiet	  kid,	  and	  with	  time	  I	  became	  a	  really	  naughty	  boy	  
and	  then	  I	  went	  and	  left	  the	  institution	  for	  one	  or	  two	  months	  and	  they	  returned	  me	  
and	  they	  helped	  me	  change	  a	  lot	  for	  the	  better	  –	  Enrique	  	  	  Juliana	  also	  describes	  a	  transformation	  in	  her	  behavior	  as	  a	  result	  of	  placement	  in	  the	  institution	  and	  the	  subsequent	  adoption	  and	  removal	  of	  her	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younger	  siblings.	  Although	  Juliana	  attributes	  her	  negative	  behavior	  to	  the	  absence	  of	  her	  siblings,	  given	  the	  many	  sequential	  losses	  she	  experienced,	  mother,	  father	  and	  ultimately,	  all	  five	  siblings,	  Juliana’s	  feelings	  may	  be	  best	  understood	  as	  the	  impact	  of	  multiple	  ambiguous	  losses.	  
I	  don’t	  hang	  with	  anyone	  here	  and	  they	  say	  I’m	  embittered…I	  behaved	  badly,	  
you	  know,	  but	  it	  started	  when	  my	  siblings	  left	  –	  Juliana	  While	  able	  to	  recognize	  feelings	  of	  anger	  as	  well	  as	  offer	  the	  event	  associated	  with	  such	  behavior,	  for	  example,	  entry	  into	  institutional	  care,	  the	  majority	  of	  the	  adolescents	  in	  this	  study	  seemed	  unable	  to	  connect	  the	  emotion	  with	  its	  initial	  trigger.	  	  Others	  focus	  on	  tolerance.	  Ricardo	  notes	  that	  he	  is	  barely	  able	  to	  tolerate	  the	  actions	  of	  others,	  their	  very	  gestures	  fill	  him	  with	  an	  unbearable	  anger.	  Rosalba,	  too,	  describes	  herself	  as	  intolerant	  of	  others.	  She	  also	  adds	  that	  she	  feels	  conflicted	  and	  believes	  others	  experience	  her	  as	  grouchy,	  unable	  to	  listen	  and	  generally	  rebellious.	  She	  offers	  that	  there	  are	  facets	  to	  her	  personality	  that	  she	  hasn’t	  revealed	  to	  everyone	  and	  intimates	  that	  should	  someone	  express	  interest	  in	  understanding	  her	  many	  complexities,	  they	  need	  only	  to	  reach	  out	  as	  there	  are	  certain	  people	  for	  whom	  she	  has	  been	  able	  to	  present	  herself	  as	  “sweet”	  and	  even	  “pretty”.	  Rosalba’s	  depiction	  of	  her	  negative	  attributes,	  like	  those	  of	  several	  other	  residents,	  suggests	  a	  residual	  anger	  with	  respect	  to	  their	  placement	  in	  institutional	  care.	  Some	  adolescents	  are	  better	  able	  to	  take	  ownership	  of	  their	  anger	  and	  make	  explicit	  connections	  to	  their	  placement	  in	  the	  institution.	  Bianca	  admits	  that	  the	  other	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residents	  easily	  anger	  her,	  as	  does	  what	  she	  perceives	  to	  be	  a	  general	  lack	  of	  accountability	  within	  the	  institution.	  	  
Because…it’s	   that,	   come	  on,	   I	   don’t	   know	  but	   there	  are	   times	   I	   feel,	   there	  are	  
times	  when	   I	  don’t	   feel	   support	  here,	   because	   there	  are	  girls	   that	  do	   things	  and	  one	  
speaks	  up	  and	   the	  people	  here,	   they	  don’t	   do	  anything,	   and	   then	  one	  doesn’t	   have	  a	  
choice	   but	   has	   to	   say	   something	   to	   them.	   It’s	   this	   lack	   of	   consideration	   that	  makes	  
me…makes	  me	  explode,	  I	  don’t	  know,	  it	  infuriates	  me,	  I	  don’t	  know	  -­	  Bianca 
 	  	  Jhoel,	  acutely	  aware	  of	  the	  negative	  impact	  of	  his	  age	  upon	  the	  diminished	  possibility	  of	  a	  permanent	  placement	  in	  the	  context	  of	  family,	  claims	  his	  anger	  and	  makes	  facile	  connections	  to	  his	  abandonment	  and	  subsequent	  institutionalization.	  
When	  I	  get	  up	  in	  the	  morning	  I	  think	  about…how	  I’m	  going	  to	  behave.	  Can	  I	  
behave	  well?	  And	  I	  think	  about	  my	  mother	  and	  what’s	  she	  doing	  and	  when	  they’re	  
going	  to	  get	  me	  out	  of	  here,	  or	  when	  I’m	  going	  to	  get	  parents…Sometimes	  I	  feel	  like	  
crying	  but	  I	  don’t.	  It’s	  like	  being,	  whew…I	  don’t	  know…so	  much	  anger,	  like,	  why	  don’t	  
they	  get	  me	  out	  of	  here,	  it’s	  like	  I’m	  cutting	  the	  veins	  in	  my	  hand	  and	  that	  doesn’t	  seem	  
like	  a	  good	  thing	  to	  do,	  but	  I	  keep	  feeling	  angry	  and	  bored	  and	  hopeless	  -­	  Jhoel	  	  	   For	  these	  adolescents,	  feelings	  of	  anger	  tend	  to	  manifest	  themselves	  as	  irritability,	  verbal	  aggression	  and	  boredom	  and	  are	  attributed	  to	  a	  variety	  of	  reasons,	  yet	  seldom	  connected	  to	  their	  separation	  from	  their	  birth	  family.	  Boss	  (2010)	  posits	  that	  ambiguous	  loss	  is	  traumatic,	  immobilizing	  and	  incomprehensible.	  Childhood	  development	  in	  the	  context	  of	  Colombian	  institutional	  care	  tends	  to	  be	  neither	  therapeutically	  oriented	  nor	  focused	  specifically	  on	  the	  psychological	  needs	  of	  the	  individual	  child,	  thus	  these	  youth	  are	  generally	  left	  to	  interpret	  the	  loss	  of	  their	  birth	  family	  in	  a	  setting	  devoid	  of	  professional	  resources.	  	  Although	  ambiguous	  loss	  is	  a	  normative	  experience	  for	  children	  entering	  the	  institution,	  neither	  the	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professional	  nor	  paraprofessional	  staff	  have	  received	  training	  in	  this	  phenomenon	  or	  framework	  to	  assist	  these	  youth	  as	  they	  face	  this	  traumatic	  transition.	  Rather,	  there	  is	  a	  general	  acceptance	  that	  children	  will	  achieve	  closure	  on	  their	  own	  and	  ultimately	  assimilate	  into	  the	  structures	  of	  the	  institution.	  	  Thus,	  the	  youth	  in	  this	  study,	  through	  their	  own	  resources	  or	  processes,	  attempted	  to	  make	  sense	  of	  as	  well	  as	  determine	  membership	  in	  the	  context	  of	  family	  after	  passing	  through	  three	  distinct	  phases:	  fear	  upon	  arrival,	  the	  desire	  to	  escape	  and	  misbehavior.	  	  
Parental	  Functioning:	  Victims,	  Villains	  and	  Forgiveness	  Parents	  as	  Victims	  Children	  reside	  in	  institutions	  as	  a	  result	  of	  poor	  family	  functioning	  and	  reasons	  for	  placement	  range	  from	  those	  that	  elicit	  sympathy,	  such	  as	  dire	  economic	  circumstances,	  to	  those	  that	  enrage,	  such	  as	  the	  brutal	  physical	  and	  sexual	  abuse	  of	  a	  helpless	  child.	  The	  institutional	  placement	  of	  a	  child	  is	  the	  result	  of	  adult	  behavior	  as	  well	  as	  adult	  decision	  making	  yet,	  a	  number	  of	  participants	  not	  only	  described	  their	  biological	  parents	  as	  victims	  but	  also	  assumed	  personal	  blame	  for	  the	  placement	  as	  well	  as	  any	  negative	  feelings	  that	  may	  have	  surfaced	  toward	  that	  parent.	  In	  her	  discussion	  of	  the	  symptomology	  associated	  with	  ambiguous	  loss	  and	  it’s	  tendency	  to	  mimic	  the	  symptoms	  of	  Post-­‐Traumatic	  Stress	  Syndrome,	  Boss	  (1999)	  notes	  that	  persons	  who	  experience	  an	  irresolvable	  loss	  offer	  experience	  intense	  feelings	  of	  guilt;	  a	  phenomenon	  that	  emerged	  throughout	  this	  study.	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Although	  Andrea	  and	  Rosalba	  both	  entered	  the	  institution	  as	  infants,	  these	  two	  young	  women	  have	  endured	  vastly	  different	  experiences	  as	  Andrea	  has	  no	  knowledge	  of	  her	  birth	  parents’	  whereabouts	  and	  is	  uncertain	  as	  to	  whether	  she	  has	  siblings.	  In	  contrast,	  Rosalba	  and	  her	  twin	  sister	  as	  well	  as	  two	  older	  siblings	  were	  placed	  together	  in	  the	  facility	  and	  enjoyed	  ongoing	  contact	  with	  their	  biological	  mother	  as	  well	  as	  other	  extended	  family	  members	  throughout	  the	  years.	  Despite	  these	  differences,	  both	  view	  their	  parents’	  behavior	  toward	  them	  in	  a	  positive	  light.	  Andrea	  describes	  her	  parents	  desire	  to	  keep	  her	  as	  such:	  
What	  I	  know,	  because	  truthfully,	  I	  don’t	  know,	  I	  was	  really	  small	  so	  I	  don’t	  
remember,	  is	  that	  my	  parents	  were	  going	  to	  separate,	  and	  both	  of	  them	  wanted	  to	  be	  
with	  me,	  and	  so	  then	  they	  fought	  and	  things	  like	  that,	  but	  finally,	  in	  the	  end,	  neither	  of	  
them	  ended	  up	  responding	  to	  me.	  So	  then	  I	  ended	  up	  falling	  under	  the	  protection	  of	  
Bienestar	  Familiar	  and	  here	  I	  am,	  because	  they	  terminated	  all	  their	  rights-­	  Andrea	  
	  Andrea	  interprets	  her	  placement	  in	  the	  institution	  as	  a	  result	  of	  the	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar’s	  (ICBF)	  decision	  to	  terminate	  parental	  rights	  despite	  each	  of	  her	  parent’s	  desire	  to	  retain	  custody	  and	  attributes	  the	  lack	  of	  ongoing	  visitation	  to	  ICBF	  as	  well.	  
I	  remember	  that	  after	  my	  arrival	  at	  the	  institution	  my	  parents	  were,	  were	  
going	  to	  visit	  me,	  this	  is	  what	  ICBF	  was	  going	  to	  let	  them	  do,	  when	  I	  was	  maybe	  five	  or	  
six	  years	  old…they	  didn’t	  come	  back-­	  Andrea	  
	  Rosalba	  cites	  economic	  circumstances	  as	  well	  as	  her	  birth	  father’s	  mental	  health	  issues	  as	  responsible	  for	  her	  placement	  in	  the	  institution	  with	  her	  twin	  sister	  when	  she	  was	  just	  fifteen	  days	  old.	  She	  also	  assumes	  a	  mantle	  of	  guilt	  with	  respect	  to	  her	  initial	  feelings	  toward	  both	  her	  mother	  and	  her	  placement	  in	  the	  institution.	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They	  put	  my	  father	  in	  a	  psychiatric	  hospital	  and	  then	  after	  that	  we	  never	  heard	  
anything	  about	  him…some	  people	  say	  that	  he’s	  dead,	  other	  people	  say	  that	  he	  escaped	  
–	  but	  we	  haven’t	  seen	  anything	  of	  him.	  So	  then	  my	  mother	  didn’t	  have	  any	  money,	  she	  
didn’t	  have	  anything,	  she	  had	  only	  a	  little	  bit	  for	  us,	  so	  then	  my	  mother	  wasn’t	  left	  with	  
any	  options,	  well,	  she	  was	  walking	  the	  streets	  a	  lot-­	  she	  didn’t	  have	  anything	  to	  pay	  the	  
rent	  with,	  nothing	  to	  eat	  and	  we	  were	  four	  girls.	  
	  
The	  problem	  was	  that	  when	  I	  was	  really	  little	  I	  rejected	  my	  mother.	  I	  didn’t	  
accept	  that	  she	  had	  left	  me	  in	  an	  institute…I	  didn’t	  know	  her,	  when	  I	  saw	  her	  she	  
scared	  me	  a	  little,	  ay,	  this	  was	  really	  difficult,	  because	  I	  couldn’t,	  I	  couldn’t	  assimilate,	  I	  
couldn’t	  even	  speak	  about	  her,	  I	  couldn’t	  even	  look	  at	  her,	  I	  was	  crying	  and	  then	  I	  saw	  
her	  and	  I	  took	  off	  running	  and	  I	  hid	  in	  the	  bathroom…I	  ask	  that	  God	  forgive	  me,	  that	  I	  
wasn’t	  to	  blame	  –	  I	  didn’t	  know	  -­	  Rosalba	  
	  
	  In	  addition	  to	  Andrea	  and	  Rosalba,	  Alvaro	  also	  accepts	  personal	  responsibility	  for	  his	  removal	  from	  his	  parent’s	  home	  and	  views	  himself	  as	  a	  burden	  to	  his	  father.	  He	  describes	  his	  behavior	  as	  unmanageable	  and	  as	  such,	  believes	  his	  father	  was	  left	  with	  no	  other	  option	  but	  to	  institutionalize	  Alvaro	  as	  well	  as	  his	  brothers.	  
I	  had	  a	  problem	  with	  the	  family,	  there	  wasn’t	  any	  food,	  we	  were	  on	  our	  own	  
because	  papa	  was	  working	  all	  day	  long…we	  were	  hanging	  out	  in	  the	  house,	  we	  were	  
destroying	  things,	  messing	  around,	  breaking	  things,	  so	  then	  he,	  my	  father,	  couldn’t	  
manage	  the	  situation	  anymore,	  so	  then	  he	  had	  to	  bring	  us	  here…before	  I	  was	  happy	  
because,	  like,	  I	  was	  spending	  time	  with	  my	  father,	  but	  for	  right	  now	  I	  prefer	  not	  to	  
be…for	  him…let’s	  say	  instead,	  a	  burden	  to	  my	  father-­	  Alvaro	  	  Alvaro	  further	  distinguishes	  between	  his	  mother	  and	  father	  in	  relation	  to	  the	  disruption	  of	  family	  structures	  and	  absolves	  his	  father	  of	  any	  blame	  with	  respect	  to	  his	  behavior	  as	  the	  parent,	  including	  physical	  abuse	  toward	  his	  children.	  
Well,	  he	  wasn’t	  like	  my	  mother,	  she	  just	  put	  us	  in	  an	  institution	  and	  then	  she	  
was	  gone.	  On	  the	  other	  hand,	  my	  father	  continued	  having	  a	  relationship	  with	  us	  while	  
we	  were	  here,	  including	  taking	  us	  out,	  and	  except	  for	  the	  fact	  that	  we	  had	  such	  
economic	  problems…well,	  more	  than	  anything	  else	  now	  there’s	  a	  dialogue.	  Well,	  we	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have	  conversations,	  now	  my	  brothers	  talk	  to	  him	  because	  he	  used	  to	  hit	  us	  because	  
we…you	  know,	  he’d	  come	  home	  from	  work	  and	  the	  house	  was	  a	  mess,	  dirty,	  so	  then	  my	  
father	  would	  arrive	  and	  he’d	  grab	  the	  belt…-­Alvaro	  
	  Enrique	  also	  relieves	  his	  birth	  parent;	  in	  this	  case	  his	  mother,	  of	  responsibility	  for	  the	  decision	  to	  place	  him	  in	  an	  institution	  as	  well	  as	  ongoing	  visitation	  issues.	  He	  foregoes	  regular	  visits	  to	  his	  mother’s	  home	  as	  he	  believes	  that	  given	  the	  presence	  of	  his	  younger	  sisters	  and	  their	  needs,	  he	  is	  a	  primarily	  a	  burden	  and	  ultimately	  creates	  conflict	  between	  his	  mother	  and	  stepfather.	  Rather	  than	  assume	  physical	  membership	  within	  the	  family,	  he	  and	  his	  elder	  brother	  seek	  to	  protect	  their	  mother	  from	  the	  stepfather’s	  reaction	  to	  their	  very	  existence.	  For	  Enrique,	  separation	  from	  his	  mother	  is	  framed	  as	  in	  his	  best	  interest.	  He	  understands	  his	  placement	  in	  the	  institution	  as	  the	  vehicle	  for	  self-­‐improvement	  while	  physical	  membership	  in	  his	  family	  of	  origin	  precludes	  the	  journey	  of	  self-­‐discovery	  deemed	  necessary	  for	  success.	  Enrique	  also	  articulates	  the	  sentiment	  of	  many	  adolescents	  within	  the	  institution,	  when	  faced	  with	  the	  decision	  to	  abort	  or	  give	  birth,	  these	  mothers	  chose	  to	  bring	  their	  babies	  into	  the	  world,	  thus	  receiving	  thanks	  as	  well	  as	  immunity	  from	  negative	  conceptions	  on	  the	  part	  of	  their	  institutionalized	  offspring.	  Andrea	  notes	  despite	  her	  inability	  to	  understand	  her	  parents’	  decision	  to	  abandon	  her	  to	  the	  institution,	  things	  could	  be	  far	  worse,	  particularly	  as	  her	  mother	  could	  have	  chosen	  to	  abort	  her.	  José,	  just	  fourteen,	  echoes	  that	  sentiment	  in	  more	  simplistic	  terms	  as	  a	  result	  of	  his	  age	  when	  he	  speaks	  about	  his	  mother.	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She,	  well,	  because	  she	  had	  me	  and	  she	  helped	  me	  when	  I	  was	  born	  and	  she	  held	  
me	  -­	  Andrea	  
	  Yiyi	  also	  describes	  the	  act	  of	  life	  as	  an	  essential	  link	  to	  the	  positive	  portrayal	  of	  his	  mother.	  While	  acknowledging	  the	  substance	  abuse	  that	  impeded	  her	  ability	  to	  appropriately	  parent	  her	  child,	  Yiyi	  beams	  when	  he	  discusses	  the	  gift	  of	  life	  he	  received	  through	  her	  generosity,	  currently	  embodied	  by	  his	  presence	  in	  the	  institution.	  
So	  now	  she’s	  allowed	  me	  to	  be	  in	  this	  environment,	  to	  know	  the	  world,	  for	  me,	  
this	  is	  why	  I’ve	  got	  to	  be	  eternally	  grateful	  to	  her	  because	  if	  she	  would	  have	  made	  the	  
decision	  to	  abort	  me,	  if	  she	  hadn’t	  elected	  to	  have	  me,	  to	  let	  me	  live,	  thinking	  about	  
that	  moment	  –	  she	  was	  at	  that	  point	  –	  it	  makes	  me	  really,	  really	  happy,	  you	  know	  what	  
I	  mean?	  -­	  Yiyi	  
	  Dario	  also	  accepts	  the	  traditional	  expectation	  of	  maternal	  love	  and	  acquittal	  from	  culpability	  associated	  with	  the	  act	  of	  life	  when	  he	  discusses	  his	  mother.	  Imbued	  with	  such	  power,	  mothers	  are	  disconnected	  from	  the	  act	  of	  placing	  their	  child	  in	  institutional	  care.	  	  
She	  had	  me	  and	  she	  had	  the	  power	  to	  actually	  give	  birth	  to	  me	  because	  another	  
mother	  could	  say,	  “No,	  I’m	  going	  to	  abort	  this	  baby”	  so	  then	  she	  didn’t	  do	  this	  and	  she	  
gave	  me	  life	  -­	  Dario	  
	  Furthermore,	  Dario	  portrays	  his	  entrance	  into	  the	  institution	  as	  the	  result	  of	  his	  poor	  behavior	  as	  a	  result	  of	  concern	  for	  his	  mother’s	  concern	  for	  his	  well-­‐being	  due	  what	  he	  characterizes	  as	  a	  terrible	  illness;	  ulcers.	  He	  describes	  his	  functioning	  while	  at	  home	  as	  that	  of	  a	  bum,	  as	  a	  child	  who	  neglected	  his	  studies	  due	  to	  his	  concern	  for	  his	  mother’s	  health	  and	  his	  desire	  to	  assist	  her	  in	  household	  chores	  rather	  than	  attend	  school.	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The	  truth	  is	  that	  before	  I	  came	  here	  I	  was	  a	  bum,	  right,	  I	  lost	  about	  3	  years,	  it	  
isn’t	  because	  I	  wanted	  to	  be,	  how	  can	  I	  explain	  it,	  it	  isn’t	  because	  I	  didn’t	  want	  to	  study,	  
it’s	  just	  that	  my	  mother	  had	  a	  sickness	  called	  ulcers.	  So	  it	  made	  me	  really	  worried	  and	  I	  
spent	  everyday	  thinking	  about	  it	  and	  the	  truth	  is	  it	  didn’t	  allow	  me	  to	  study	  so	  then,	  
because	  of	  this,	  I	  turned	  into	  a	  real	  pain	  for	  my	  mother	  because	  I	  always	  wanted	  to	  
stay	  at	  home	  and	  tae	  care	  of	  her	  and	  do	  something	  for	  her	  because	  it	  was	  just	  us	  there	  
and	  since	  the	  other	  kids	  were	  small,	  so	  then	  it	  made	  me	  afraid	  that	  she	  was	  going	  to	  
die	  and	  they	  would	  take	  my	  brother	  and	  sister	  away	  -­	  Dario	  	   Dario	  believes	  that	  his	  behavior	  jeopardized	  the	  entire	  family	  and	  may	  have	  resulted	  in	  the	  removal	  of	  his	  siblings	  from	  the	  family	  home,	  thus	  accepting	  the	  burden	  of	  his	  very	  being	  as	  the	  reason	  for	  institutionalization.	  Despite	  the	  ongoing	  separation,	  Dario	  uses	  the	  phrase	  “soul	  mates”	  to	  describe	  his	  relationship	  with	  his	  mother.	  
	  The	  absence	  of	  blame	  is	  notable	  throughout	  the	  stories	  shared	  by	  each	  of	  the	  adolescents.	  For	  Santiago,	  a	  palpable	  shrug	  of	  the	  shoulders,	  a	  “let	  bygones	  be	  bygones”	  approach	  toward	  life	  is	  inherent	  in	  his	  forgiveness	  toward	  his	  mother.	  He	  currently	  experiences	  her	  as	  extremely	  attached	  to	  her	  children	  despite	  what	  he	  describes	  as	  her	  earlier	  inability	  to	  behave	  as	  a	  mother	  should.	  He	  also	  notes	  with	  some	  humor	  that	  rather	  than	  be	  the	  first	  to	  respond	  should	  something	  occur,	  he	  expects	  that	  she	  would	  more	  likely	  be	  the	  last.	  Despite	  these	  observations,	  he	  further	  explains	  that	  as	  she	  ages	  he	  imagines	  he	  will	  care	  for	  her	  and	  thus	  recreate	  as	  well	  as	  enjoy	  the	  connection	  that	  was	  absent	  as	  a	  child.	  	  For	  Juliana,	  although	  abandoned	  first	  by	  her	  mother	  and	  then	  by	  a	  father	  who	  left	  her	  with	  five	  small	  siblings	  to	  care	  for,	  institutionalization	  has	  been	  framed	  as	  her	  father’s	  desire	  to	  provide	  her	  with	  a	  normal	  childhood,	  thus	  absolving	  him	  from	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culpability	  in	  the	  final	  abandonment	  of	  his	  children.	  Yet	  beneath	  this	  acceptance	  she	  occasionally	  reveals	  both	  glimmers	  of	  anger	  as	  well	  as	  blame	  toward	  both	  parents	  for	  their	  decision	  to	  relinquish	  their	  rights	  to	  their	  children.	  
I	  never	  think	  about	  them	  because	  my	  family	  seems	  really	  messed	  up	  to	  me,	  
because	  my	  mother	  and	  father…they	  made	  a	  mistake	  doing	  this	  to	  me,	  well,	  say	  the	  
truth	  and	  well,	  it	  seems	  really	  bad	  to	  me	  and	  I	  don’t	  –	  I	  don’t…-­	  Juliana	  
	  Gustavo,	  while	  severely	  abused	  by	  the	  women	  in	  his	  father’s	  life,	  uses	  language	  devoid	  of	  blame	  when	  discussing	  his	  journey	  through	  the	  jungle	  and	  ultimately	  his	  arrival	  in	  the	  institution.	  His	  narrative	  lacks	  the	  expectation	  of	  parental	  protection	  at	  the	  hands	  of	  his	  father	  and	  merely	  expresses	  his	  desire	  to	  be	  by	  his	  father’s	  side	  and	  subsequent	  resignation	  with	  respect	  to	  their	  separation.	  Complacent	  descriptions	  of	  the	  burns	  he	  received	  at	  the	  hands	  of	  one	  woman	  are	  accompanied	  by	  a	  near	  afterthought	  of	  abuse	  at	  the	  hands	  of	  his	  father.	  
Yes,	  and	  at	  times	  my	  father	  also	  abused	  me;	  this	  is	  another	  scar	  that	  I	  have	  
here.	  I	  remember	  that	  I	  was	  seven	  years	  old.	  He	  hit	  me	  with	  a	  stick	  because	  I	  urinated	  
in	  the	  bed	  and	  he	  hit	  me	  –	  sometimes	  he	  would	  take	  me	  outside	  and	  leave	  me	  outside	  in	  
the	  street,	  you	  can’t	  sleep	  here	  because	  you	  urinated,	  he	  told	  me,	  until	  you	  stop	  doing	  
that	  you’re	  not	  going	  to	  sleep	  here;	  I	  stayed	  out	  there	  in	  the	  street	  in	  the	  cold	  -­	  Gustavo	  
	  Bianca	  views	  her	  mother	  as	  a	  victim	  of	  the	  child	  welfare	  system.	  Placed	  at	  fifteen	  days	  of	  age	  with	  her	  two	  sisters	  and	  joined	  by	  two	  elder	  sisters,	  Bianca	  has	  come	  of	  age	  in	  the	  context	  of	  institutional	  care.	  Although	  she	  had	  ongoing	  contact	  with	  her	  birth	  mother	  and	  remained	  institutionalized	  her	  entire	  life,	  she	  believes	  her	  mother	  was	  forced	  to	  sign	  the	  declaration	  of	  abandonment	  without	  fully	  understanding	  the	  meaning	  of	  the	  document.	  She	  also	  believes	  that	  institution	  staff	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limited	  visitation	  and	  portrays	  her	  mother	  as	  stripped	  of	  agency	  in	  all	  decisions	  relating	  to	  her	  children.	  
From	  what	  I	  understand,	  is	  that	  a	  parent-­	  no	  let’s	  see,	  what	  I	  understand	  is	  the	  
following,	   that	   she	   had,	   that	   they	   made	   her	   sign	   a	   document	   and	   I	   think	   it’s	   a	  
procedure,	   a	  protocol	   that	   they	  do	   to	  all	   the	  parents,	   and	   then	   from	   there	   they	   said	  
that	  it	  would	  be	  adoption,	  that	  they	  would	  leave	  it	  at	  adoption,	  in	  the	  adoptability	  of	  
the	  child,	  or	  in	  abandonment,	  I	  don’t	  remember	  very	  well…Then	  she	  signed,	  they	  told	  
her	  “sign	  this	  paper”,	  then	  she	  came	  and	  signed	  it,	  and	  she	  didn’t	  know	  that	  by	  signing	  
it	  she	  was	  declaring	  us	  in	  abandonment,	  of	  all	  of	  us,	  and	  then	  she	  left	  and	  she	  couldn’t	  
come	  back	  -­	  Bianca	  
 	  
The	  Role	  of	  the	  Birth	  Parent	  in	  the	  Context	  of	  Irresolvable	  Loss:	  Fact	  or	  Fiction?	  
Conceptualization	  of	  One’s	  Own	  Birth	  Parent	  In	  addition	  to	  the	  conceptualization	  of	  birth	  parents	  as	  adults	  without	  agency,	  victims	  of	  a	  system	  designed	  to	  deconstruct	  families	  and	  relieve	  adults	  of	  burdensome	  children;	  participants	  in	  this	  study	  have	  retained	  largely	  traditional	  views,	  shaped	  by	  the	  norms	  of	  machismo	  and	  marianismo,	  of	  the	  qualities	  attributed	  to	  mothers	  and	  fathers	  and	  have	  imbued	  many	  of	  their	  own	  birth	  parents	  with	  such	  characteristics.	  Less	  than	  half	  the	  participants	  in	  the	  study,	  41	  %,	  report	  contact	  with	  either	  one	  or	  both	  birth	  parents	  yet	  even	  those	  adolescents	  who	  have	  no	  contact	  continue	  to	  describe	  their	  parent	  as	  supportive,	  express	  desire	  to	  be	  reunited	  post	  institutionalization	  or	  ascribe	  positive	  adjectives	  to	  the	  word	  mother	  
(mami)	  while	  father	  (papi)	  is	  more	  easily	  dismissed	  or	  subsumed	  into	  the	  maternal	  role.	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Andrea,	  institutionalized	  since	  the	  age	  of	  three,	  defined	  mami	  as	  the	  person	  who	  provides	  ongoing	  support,	  who	  corrects	  behaviors	  in	  order	  to	  both	  guide	  and	  direct	  and	  who	  ultimately	  offers	  companionship.	  In	  contrast,	  she	  noted	  that	  while	  fathers	  also	  seek	  to	  teach,	  mothers	  do	  so	  with	  love	  while	  fathers	  employ	  discipline,	  order	  and	  rules.	  Alejandro,	  also	  separated	  from	  his	  family	  of	  origin	  as	  a	  small	  child,	  depicts	  mamá	  in	  similar	  terms.	  	  
Mamá	  to	  me	  is	  a	  person	  that	  supports	  you,	  that	  is	  near	  you,	  it’s	  a	  person	  that	  
you	  know	  from	  then	  on	  will	  always	  be	  at	  your	  side,	  with	  any	  kind	  of	  problem	  you	  can	  
call	  her	  -­	  Alejandro	  	  Several	  other	  participants	  specifically	  identify	  support	  as	  a	  key	  feature	  of	  a	  mother’s	  love	  for	  her	  child.	  Santiago	  emphasizes	  that	  mami	  is	  the	  person	  that	  there	  for	  you.	  He	  imagines	  that	  her	  support	  reaches	  beyond	  economics	  and	  extends	  to	  one’s	  emotional	  well-­‐being	  in	  that	  she	  specifically	  asks	  how	  one	  is,	  how	  one	  feels.	  Santiago	  notes	  that	  very	  few	  people	  beyond	  one’s	  mother	  will	  actually	  pose	  this	  question	  and	  listen	  for	  a	  response,	  thus	  rendering	  a	  mother’s	  support	  unique.	  Bianca	  qualifies	  this	  sentiment	  in	  that	  she	  includes	  the	  word	  unconditional	  in	  her	  use	  of	  the	  word	  support	  and	  also	  notes	  that	  mothers	  demonstrate	  acceptance	  of	  their	  offspring.	  Pedro,	  unable	  to	  recall	  his	  mother’s	  face	  nor	  access	  any	  memories	  of	  either	  birth	  parent,	  also	  identifies	  support	  as	  one	  of	  a	  mother’s	  most	  important	  gifts	  to	  her	  children	  and	  connects	  this	  support	  to	  the	  love	  she	  provides.	  
Mamá,	  mamá,	  I	  feel	  like	  it’s	  a	  person	  that	  supports	  you,	  takes	  care	  of	  you,	  gives	  
you	  affection,	  that	  stays	  with	  you,	  that	  you	  love.	  A	  mother’s	  love	  is…uuumph!!!	  
Everything,	  that’s	  what	  it	  is	  to	  me.	  Mamá,	  papá,	  but	  with	  mamá	  it’s	  bigger	  right?	  
Because	  it’s	  the	  mother	  that’s	  always	  at	  your	  side	  -­	  Pedro	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  The	  word	  unique	  is	  present	  in	  the	  narratives	  of	  many	  participants	  when	  discussing	  the	  disparate	  attributes	  inherent	  in	  a	  mother.	  Yiyi	  insists	  that	  mamá	  is	  the	  only	  name	  that	  never	  experiences	  change;	  it	  remains	  constant.	  In	  addition,	  he	  also	  expresses	  the	  belief	  that	  a	  person	  can	  have	  just	  one	  mother,	  yet	  simultaneously	  notes	  there	  have	  been	  other	  women	  he	  has	  called	  by	  this	  singular	  epitaph.	  Enrique	  reports	  that	  what	  makes	  a	  mother	  unique	  her	  concern	  for	  one’s	  well-­‐being.	  Like	  Pedro,	  Enrique	  also	  believes	  the	  father’s	  role	  is	  less	  pivotal	  with	  respect	  to	  the	  needs	  of	  his	  child.	  
It	  isn’t	  like	  the	  dad	  because	  the	  dad,	  	  if	  the	  father	  dies	  things	  just	  go	  on	  like	  
normal…it’s	  the	  mother	  who	  gives	  more	  affection	  to	  her	  son,	  to	  her	  daughter…-­	  
Enrique	  
	  Yiyi	  echoes	  this	  sentiment	  as	  he	  attempts	  to	  disentangle	  his	  beliefs	  with	  respect	  to	  the	  societally	  prescribed	  roles	  of	  both	  the	  mother	  and	  father	  within	  a	  nuclear	  family.	  
Mamá,	  mamá	  can	  play	  both	  roles,	  papi	  and	  mami	  at	  the	  same	  time…so	  the	  
figure	  of	  papi	  can	  always	  be	  out	  there	  or	  so	  that	  it	  would	  be	  like	  he	  were	  participating.	  
Do	  you	  know	  what	  I	  mean?	  There	  are	  times	  when	  I’d	  like	  to	  have	  a	  father,	  ah,	  I’d	  like	  
the	  opportunity	  to	  have	  a	  father	  but	  if	  he	  couldn’t	  do	  it,	  he	  couldn’t	  do,	  so	  you	  can	  live	  
without	  him,	  but	  always	  inside	  of	  me	  that’s	  what	  I	  wanted,	  to	  have	  him,	  to	  know	  him	  –	  
Yiyi	  
	  Consistent	  with	  traditional	  depictions	  of	  mothers	  that	  have	  remained	  relatively	  constant	  throughout	  history	  and	  present	  maternal	  figures	  as	  the	  essence	  of	  beauty,	  such	  as	  the	  Madonna	  in	  Catholicism	  that	  later	  emerged	  as	  marianismo	  in	  the	  predominantly	  Catholic	  Latino	  cultures,	  these	  youth	  also	  describe	  their	  absent	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birth	  mothers	  as	  such	  while	  largely	  dismissing	  the	  importance	  of	  fathers.	  Rosalba	  enthusiastically	  offers	  the	  following:	  
But,	  oh,	  thinking	  of	  mamá,	  everything	  beautiful,	  everything	  wonderful!-­	  
Rosalba	  	  In	  contrast	  to	  his	  ability	  to	  describe	  the	  attributes	  inherent	  in	  a	  maternal	  figure,	  Alejandro	  is	  unable	  to	  define	  the	  role	  of	  father.	  Rosalba,	  on	  the	  other	  hand,	  despite	  the	  fact	  that	  she	  has	  never	  met	  her	  father,	  has	  created	  a	  positive	  image	  of	  him	  that	  is	  both	  vibrant	  and	  palpable	  and	  she	  projects	  the	  image	  of	  a	  father	  daughter	  relationship	  onto	  those	  who	  know	  her.	  
When	  you	  say	  papi?	  What	  I	  feel	  is	  what	  I	  have.	  I	  feel	  it…they	  say	  he	  was	  really,	  
really	  nice.	  That	  he	  was	  really	  nice.	  That	  he	  was	  a	  man	  who	  was	  irreproachable,	  really	  
responsible	  and	  so	  when	  she	  (Rosalba’s	  mother)	  says	  to	  these	  things	  to	  me	  I	  think,	  oh,	  
I’d	  like	  to	  have	  a	  husband	  like	  that.	  My	  heart	  is	  always…wherever	  my	  father	  is,	  he’s	  the	  
person	  that	  I	  would	  like	  to	  know	  someday…and	  sometimes	  I	  say,	  because	  I	  don’t	  know	  
if	  he’s	  dead,	  sometimes	  I	  say,	  if	  only	  I	  could	  meet	  him…everybody	  would	  be	  so	  happy	  to	  
see	  me	  with	  my	  father!-­	  Rosalba	  
	  Rosalba’s	  thought	  process	  with	  respect	  to	  her	  absent	  father	  exemplifies	  the	  conundrum	  of	  ambiguous	  loss	  in	  that	  the	  lack	  of	  confirmation	  with	  respect	  to	  either	  his	  presence	  or	  his	  death	  fuels	  her	  paternal	  relational	  fantasies	  and	  precludes	  closure.	  Jhoel,	  fourteen,	  also	  depicts	  his	  relationship	  with	  his	  mother	  as	  if	  it	  were	  in	  the	  present	  and	  existed	  in	  real	  time.	  Yet	  Jhoel	  and	  his	  twelve	  year	  old	  sister	  have	  had	  no	  contact	  with	  their	  birth	  mother	  in	  four	  years,	  their	  birth	  father	  is	  believed	  to	  reside	  in	  Venezuela	  and	  their	  younger	  siblings	  have	  been	  adopted	  and	  relocated	  to	  Italy.	  While	  effusive	  in	  his	  praise	  for	  his	  mother,	  he	  pointedly	  discusses	  his	  desire	  to	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be	  adopted	  and	  at	  long	  last	  have	  a	  mother	  and	  father	  to	  fill	  the	  emptiness	  he	  feels	  inside.	  Despite	  his	  ability	  to	  accurately	  assess	  both	  his	  current	  living	  situation,	  his	  past	  experiences	  and	  his	  prospects	  for	  acquiring	  a	  permanent	  family	  in	  the	  future,	  he	  continues	  to	  discuss	  his	  relationship	  with	  his	  mother	  in	  terms	  that	  would	  lead	  one	  to	  believe	  that	  there	  is	  ongoing	  contact,	  if	  not	  shared	  physical	  space.	  His	  description	  of	  his	  mother	  is	  rife	  with	  the	  traditional	  attributes	  generally	  associated	  with	  maternal	  functioning.	  
She’s	  my	  mother	  and	  I	  love	  her	  so	  much.	  I	  confide	  in	  her	  and	  she	  loves	  me	  and	  
she	  confides	  in	  me.	  You	  know,	  we	  have	  a	  lot	  of	  faith	  in	  each	  other.	  My	  mother	  just	  
is…she	  wants	  us	  to	  study,	  she	  wants	  us	  to	  get	  ahead	  in	  life	  and	  she	  wants	  us	  to	  be	  
happy.	  What	  else?	  She’s	  really	  loving,	  really	  affectionate-­	  Jhoel	  
	  The	  conceptualization	  of	  mothers	  as	  all-­‐powerful	  in	  their	  ability	  to	  provide	  support	  and	  affection	  has	  impacted	  several	  of	  the	  residents	  with	  respect	  to	  their	  ability	  to	  tolerate	  scenes	  of	  mother-­‐child	  domesticity.	  Yamira	  identifies	  feelings	  of	  sadness	  when	  she	  sees	  a	  woman	  enter	  the	  institution,	  greet	  her	  child	  and	  provide	  that	  child	  with	  breakfast	  from	  home.	  Santiago	  further	  advances	  this	  sentiment	  and	  adds	  that	  a	  mother’s	  attention	  is	  what	  an	  institutionalized	  child	  specifically	  misses	  as	  this	  attentiveness	  demonstrates	  worry	  and	  concern	  for	  the	  child’s	  well-­‐being.	  The	  experiences	  of	  several	  participants	  were	  characterized	  by	  the	  complete	  absence	  of	  birth	  parents	  in	  their	  lives	  and	  the	  subsequent	  elimination	  of	  the	  words	  
mami	  and	  papi	  from	  their	  vocabulary.	  Fabian	  notes	  that	  he	  never	  knew	  his	  father	  and	  is	  therefore	  unable	  to	  define	  the	  term.	  Enrique	  expresses	  similar	  feelings	  in	  relation	  to	  his	  birth	  mother	  and	  rather	  than	  use	  to	  the	  term	  mami,	  he	  refers	  to	  her	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by	  her	  Christian	  name.	  Yamira	  is	  more	  explicit	  with	  respect	  to	  the	  impact	  of	  this	  loss	  on	  her	  cognitive	  processes.	  
The	  word	  mami,	  I	  can’t	  find	  any	  meaning	  for	  the	  word	  mami	  in	  my	  mind,	  I	  
could	  never	  say	  it.	  Words	  that	  I	  don’t	  use	  in	  my	  vocabulary	  don’t	  exist	  for	  me	  and	  I	  
could	  never	  use	  those	  words	  to	  express	  myself	  to	  a	  person	  -­	  Yamira	  
	  Jhoel	  also	  notes	  the	  lack	  of	  opportunity	  to	  use	  the	  word	  papi	  and	  attributes	  his	  inability	  to	  use	  the	  word	  as	  the	  result	  of	  his	  father’s	  profound	  absence	  of	  love	  for	  him.	  	  
I’ve	  never,	  since	  I	  was	  little,	  I’ve	  never	  had	  the	  opportunity	  to	  say	  “papi”.	  I	  said	  
“mami”	  but	  I	  never	  said	  “papi”	  because	  my	  father,	  he	  doesn’t	  love	  me	  and	  he	  doesn’t	  
respond	  to	  me	  so	  because	  of	  that,	  I’ve	  never	  got	  to	  the	  point	  where	  I	  could	  say	  “papi”,	  it	  
never	  happened	  –	  Jhoel	  
	  He	  simultaneously	  suggests	  that	  should	  he	  have	  the	  chance	  to	  use	  the	  word	  father	  in	  the	  context	  of	  an	  adoptive	  family,	  he	  would	  be	  rendered	  the	  happiest	  kid	  in	  the	  world.	  Gabriel	  also	  offered	  that	  the	  opportunity	  to	  see	  his	  father	  would	  bring	  him	  great	  joy	  while	  Marco,	  institutionalized	  with	  his	  twin	  sister,	  struggled	  to	  articulate	  any	  feelings	  with	  respect	  to	  his	  birth	  parents	  and	  noted	  that	  while	  the	  conceptualization	  of	  mami	  remained	  meaningless,	  the	  idea	  of	  father	  resonated	  slightly	  but	  defied	  explication.	  Some	  participants	  were	  better	  able	  to	  project	  images	  of	  the	  absent	  birth	  father	  while	  others	  appeared	  unable	  to	  do	  so.	  Typically,	  those	  participants	  who	  struggled	  to	  create	  mental	  images	  also	  possessed	  less	  capacity	  to	  offer	  in-­‐depth	  responses	  to	  the	  questions	  that	  were	  posed	  during	  the	  course	  of	  the	  interview.	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For	  Ricardo,	  the	  loss	  of	  his	  birth	  father	  is	  compounded	  by	  uncertainty	  as	  to	  the	  basic	  facts	  with	  respect	  to	  his	  heritage.	  The	  way	  in	  which	  he	  frames	  his	  words	  suggests	  a	  complete	  lack	  of	  interest	  in	  his	  biological	  father	  yet	  Ricardo	  is	  also	  exceptional	  within	  the	  context	  of	  the	  adolescents	  in	  this	  study	  for	  his	  apparent	  lack	  of	  connection	  to	  any	  adult	  figures.	  Institutional	  reports	  suggest	  that	  he	  seldom	  seeks	  the	  attention	  of	  staff	  yet	  is	  perceived	  as	  a	  leader	  among	  the	  boys	  and	  as	  well	  as	  a	  fourteen	  year	  old	  girlfriend	  from	  within	  the	  institution.	  
My	  father,	  no,	  I	  don’t	  really	  know	  him.	  Only	  once	  my	  sister	  and	  I	  went	  to	  his	  
house,	  just	  one	  time,	  no	  more.	  I	  hear	  he’s	  from	  India	  or	  something	  like	  that	  but	  I	  don’t	  
know	  -­	  Ricardo	  	  	   Participants	  seemed	  unable	  to	  recognize	  the	  disconnect	  in	  their	  depictions	  of	  both	  their	  mothers	  and	  fathers	  and	  the	  reality	  of	  their	  daily	  existence	  as	  social	  orphans,	  largely	  bereft	  of	  parental	  support.	  Most	  adolescents	  spoke	  of	  their	  birth	  parents	  in	  the	  present	  tense,	  regardless	  of	  whether	  contact	  was	  ongoing,	  occasional	  or	  nonexistent.	  Despite	  personal	  histories	  that	  included	  abuse	  and	  neglect,	  the	  majority	  of	  the	  adolescents	  within	  this	  study	  clung	  to	  traditional	  views	  of	  maternal	  figures	  that	  were	  notable	  for	  depictions	  of	  love,	  support	  and	  acceptance.	  	  
Membership	  in	  and	  Connection	  to	  the	  Birth	  Family	  	   Once	  initial	  feelings	  of	  intense	  fear	  dissipated	  and	  adolescents	  reconstructed	  the	  role	  of	  their	  parents	  with	  respect	  to	  abandonment,	  these	  youth	  began	  the	  task	  of	  determining	  membership	  in	  the	  context	  of	  family.	  Biological,	  that	  is,	  a	  shared	  gene	  pool,	  psychological	  as	  in	  persons	  toward	  whom	  the	  adolescent	  feels	  attached,	  or	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more	  fluid	  versions	  of	  this	  social	  structure	  emerged	  as	  the	  adolescents	  identified	  persons	  from	  multiple	  sources;	  family	  of	  origin,	  foster	  care,	  extended	  kin	  and	  institutional	  staff.	  	  Idealized	  versions	  of	  parental	  figures	  which	  remain	  physically	  separate	  but	  psychologically	  present	  in	  the	  minds	  of	  their	  offspring	  facilitate	  the	  projection	  of	  a	  future	  that	  centers	  upon	  the	  reunification	  of	  the	  adolescent	  and	  at	  least	  one	  of	  his	  or	  her	  biological	  parents	  as	  well	  as	  siblings.	  The	  conceptualization	  of	  mothers	  as	  supportive	  and	  the	  relinquishment	  of	  their	  children	  as	  acts	  of	  love	  designed	  to	  improve	  the	  well-­‐being	  of	  all	  members	  of	  the	  biological	  family	  seemed	  to	  allow	  the	  adolescent	  to	  imagine	  a	  future	  domesticity	  in	  which	  he	  or	  she	  repays	  the	  parent	  through	  the	  provision	  of	  economic	  support.	  The	  lack	  of	  closure	  with	  respect	  to	  the	  loss	  of	  the	  parent	  and	  in	  some	  cases	  the	  forfeiture	  of	  contact,	  creates	  pathways	  for	  a	  new	  narrative	  that	  gains	  strength	  in	  the	  psyche	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan.	  Regardless	  of	  the	  absence	  or	  presence	  of	  contact	  between	  the	  institutionalized	  youth	  and	  their	  biological	  family	  members,	  the	  majority	  of	  respondents	  continued	  to	  identity	  their	  mothers,	  fathers	  and	  siblings	  as	  the	  people	  to	  whom	  they	  are	  most	  connected.	  In	  addition,	  many	  of	  the	  participants	  assumed	  a	  mantle	  of	  responsibility	  for	  the	  collective	  well-­‐being	  of	  family	  members.	  	   In	  contrast	  to	  the	  idealized	  version	  of	  the	  future	  put	  forth	  by	  the	  adolescents	  in	  this	  study,	  nearly	  all	  participants	  describe	  the	  actual	  actions	  of	  institutional	  staff	  in	  words	  that	  are	  generally	  used	  to	  denote	  the	  function	  of	  the	  parental	  role	  in	  traditional,	  nuclear	  families.	  Participant	  narratives	  reveal	  a	  marked	  fluidity	  with	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respect	  to	  family	  that	  is	  consistent	  with	  the	  conceptualization	  of	  boundary	  ambiguity	  in	  the	  literature	  on	  ambiguous	  loss	  (Boss,	  2007).	  Membership	  in	  a	  family	  appears	  to	  ebb	  and	  flow	  dependent	  upon	  circumstances	  beyond	  the	  control	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan	  and	  emphasizes	  the	  relational	  confusion	  inherent	  in	  an	  irresolvable	  loss.	  Estiven	  notes	  that	  his	  mother	  has	  done	  everything	  for	  him	  and	  is	  focused	  on	  his	  ability	  to	  advance	  her	  position	  in	  life	  as	  well	  as	  enjoy	  her	  current	  concern	  for	  his	  well-­‐being.	  Despite	  this	  depiction	  of	  his	  mother,	  he	  later	  adds;	  seemingly	  unaware	  of	  the	  contradiction:	  	   Don	  Miguel	  (director	  of	  the	  institution)	  listens	  to	  me,	  for	  example,	  when	  I	  say	  to	  
him,	  “Don	  Miguel,	  I	  need	  money	  for	  a	  field	  trip,”	  or	  something	  like	  that,	  he	  comes	  to	  me	  
and	  says,	  “yes,	  my	  son,	  I	  spoke	  with	  a	  woman	  and	  she’s	  going	  to	  give	  us	  
transportation,”	  and	  things	  like	  that	  -­	  Estiven	  
	  	   In	  effect,	  while	  Estiven	  ascribes	  to	  his	  mother	  functions	  associated	  with	  the	  role	  of	  parent,	  Don	  Miguel	  performs	  these	  mundane	  duties	  that	  not	  only	  denote	  concern	  but	  also	  permit	  Estiven	  to	  participate	  in	  activities	  designed	  to	  enhance	  his	  sense	  of	  social	  belonging.	  	  	   For	  Rosalba	  and	  Bianca,	  both	  their	  biological	  and	  psychological	  families	  are	  identical	  and	  each	  young	  woman	  sees	  herself	  as	  comfortably	  embedded	  in	  that	  structure	  despite	  entry	  into	  the	  institution	  at	  fifteen	  days	  of	  age.	  Rosalba	  uses	  intense	  adjectives	  to	  describe	  her	  relationships	  with	  members	  of	  her	  biological	  family.	  She	  describes	  her	  mother	  as	  invaluable	  and	  her	  identical	  twin	  as	  essential	  to	  her	  own	  being.	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   I’ve	  always	  said	  to	  my	  sister,	  I	  would	  do	  anything	  for	  you,	  I	  couldn’t	  be	  without	  
you…my	  sister,	  she’s	  essential.	  She	  is…I	  don’t	  know…if	  she’s	  not	  there,	  then	  I	  don’t	  exist	  
–	  Rosalba	  
	   Others	  identify	  extended	  kin	  as	  well	  as	  institutional	  staff	  as	  family.	  Fabian,	  brutally	  abused	  by	  his	  mother	  as	  a	  child,	  identifies	  an	  aunt	  as	  kin	  and	  visits	  her	  each	  Sunday.	  Given	  to	  his	  grandmother	  by	  his	  mother	  and	  returned	  once	  again,	  maternal	  abuse	  resulted	  in	  his	  placement	  in	  the	  institution.	  	   My	  aunt,	  like	  she	  realized…she	  came	  here	  and	  visited	  me,	  she	  cried	  when	  she	  
saw	  me	  here,	  all	  this	  because	  she	  loved	  me	  a	  lot,	  she	  cried	  and	  everything.	  Then	  she	  
said	  she	  spoke	  to	  my	  mother	  and	  everything	  and	  then	  with	  time	  I	  started	  getting	  
attached	  to	  her	  and	  that’s	  it.	  Knowing	  a	  mother’s	  love?	  Never.	  With	  my	  aunt,	  it’s	  
because	  she’s	  the	  one	  that	  had	  me…when	  I	  arrived	  here	  she	  came	  to	  visit	  me	  as	  if	  she	  
were	  my	  mother	  and	  now	  I	  go	  and	  visit	  her	  where	  she	  lives-­she’s	  like	  my	  mother-­	  
Fabian	  
	  	   Jhoel,	  currently	  bereft	  of	  paternal	  figures,	  continues	  to	  identify	  the	  sister	  with	  whom	  he	  is	  institutionalized	  as	  well	  as	  his	  absent	  mother	  and	  siblings	  as	  family.	  Despite	  the	  construct	  of	  his	  biological	  family	  as	  largely	  present	  rather	  than	  absent,	  he	  clearly	  states	  his	  desire	  to	  achieve	  permanence	  via	  an	  adoptive	  family	  and	  views	  this	  new	  construct	  as	  a	  vehicle	  with	  which	  to	  manage	  his	  sadness.	  	   Until	  I	  have	  parents	  I	  don’t	  think	  I	  can	  be	  happy	  because	  I’m	  missing	  a	  paternal	  
figure	  and	  a	  maternal	  figure…to	  see	  my	  sister	  happy,	  I	  want	  that…in	  an	  institution,	  it’s	  
that	  people	  outside	  call	  you	  an	  orphan	  or	  they	  say	  that	  you	  don’t	  have	  parents,	  you	  
don’t	  have	  a	  mother,	  you	  don’t	  have	  a	  father…things	  like	  that	  and	  I	  feel	  badly	  when	  	  
they	  say	  those	  things	  to	  me.	  	  I	  don’t	  like	  it	  when	  they	  call	  me	  an	  orphan.	  How	  can	  they	  
say	  that?	  -­	  Jhoel	  
	   Jhoel	  recounts	  the	  sense	  of	  responsibility	  he	  feels	  toward	  his	  sister	  as	  the	  obvious	  result	  of	  their	  biological	  connection.	  Unaware	  of	  the	  norms	  of	  adoption,	  he	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believes	  that	  when	  he	  acquires	  adoptive	  parents,	  his	  sister	  will	  join	  them	  and	  the	  family	  they	  construct	  will	  subsequently	  relocate	  to	  the	  United	  States.	  	  
I	  feel	  like	  I	  have	  so	  much	  responsibility	  for	  her	  because	  she’s	  my	  sister	  and	  also	  
because	  I	  don’t	  want	  anything	  to	  happen	  to	  her…I	  imagine	  that	  I’ll	  live	  with	  my	  sister	  
and	  I’ll	  help	  my	  mother.	  If	  I	  were	  to	  go	  the	  United	  States	  with	  my	  adoptive	  parents	  I	  
would	  take	  my	  sister	  and	  my	  mother	  with	  me	  –	  Jhoel	  
	  Santiago	  also	  identifies	  his	  biological	  siblings	  and	  birth	  parents	  as	  family,	  despite	  the	  troubled	  histories	  that	  resulted	  in	  the	  incarceration	  of	  two	  brothers	  and	  the	  volatile	  as	  well	  as	  previously	  nonexistent	  relationship	  with	  other	  members	  of	  his	  immediate	  family.	  Institutionalization	  was	  tolerable	  as	  Santiago	  was	  placed	  in	  the	  facility	  with	  his	  brother	  and	  created	  some	  semblance	  of	  childhood	  within	  the	  confines	  of	  the	  facility.	  Social	  media,	  and	  more	  specifically,	  Facebook,	  played	  a	  pivotal	  role	  in	  the	  reunification	  of	  Santiago’s	  family	  and	  he	  credits	  the	  Internet	  with	  the	  return	  of	  his	  father.	  Santiago,	  articulate	  and	  charismatic,	  embraces	  the	  role	  of	  senior	  advisor	  within	  his	  biological	  family,	  despite	  his	  youth.	  His	  approach	  to	  familial	  discord	  and	  disappointments	  is	  best	  characterized	  by	  his	  own	  choice	  of	  words.	  
More	  than	  once	  my	  siblings	  listened	  to	  me	  but	  they	  didn’t	  pay	  attention,	  like	  
they	  were	  deaf	  and	  this	  hurts	  me,	  it	  hurts	  me	  a	  lot.	  But	  I	  can’t	  cry	  over	  spilled	  milk	  
because	  I	  can	  help	  them	  -­	  Santiago	  	   Despite	  his	  siblings’	  inability	  to	  heed	  the	  advice	  of	  their	  brother,	  Santiago’s	  narrative	  is	  replete	  with	  references	  to	  the	  importance	  of	  each	  and	  every	  one	  of	  his	  family	  members,	  including	  cousins	  who	  cared	  for	  him	  as	  a	  small	  child.	  Santiago’s	  construction	  of	  family	  and	  his	  physical	  absence	  from	  those	  he	  identifies	  as	  such	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results	  in	  his	  desire	  to	  provide	  economic,	  moral	  and	  emotional	  support	  for	  each	  member	  of	  his	  clan.	  In	  addition,	  upon	  departure	  he	  believes	  he	  will	  reside	  with	  members	  of	  family	  despite	  his	  absence	  from	  their	  dwelling	  for	  the	  majority	  of	  his	  life.	  	   Like	  many	  other	  adolescents	  in	  the	  study,	  Pedro’s	  identification	  of	  his	  brothers	  as	  family	  assumes	  additional	  significance	  in	  that	  the	  irresolvable	  loss	  of	  his	  birth	  parents	  is	  intimately	  shared	  with	  another	  individual	  rather	  than	  borne	  alone.	  Herrick	  	  &	  Piccus	  (2005)	  cite	  the	  importance	  of	  the	  sibling	  connection	  for	  those	  who	  live	  outside	  parental	  care	  and	  its	  ability	  to	  provide	  comfort	  and	  thus	  increase	  the	  individual’s	  potential	  for	  positive	  social	  outcomes.	  	   My	  brothers	  are	  the	  most	  important	  people	  in	  my	  life…these	  four	  people	  have	  
been	  the	  people	  who	  have	  supported	  me…because	  he’s	  my	  brother	  and	  I	  want	  to	  help	  
all	  my	  siblings	  get	  ahead	  in	  life.	  For	  me	  he’s	  a	  part	  of	  my	  family,	  he’s	  like	  a	  piece	  of	  my	  
soul;	  they’re	  like	  four	  parts	  of	  my	  soul	  and	  I	  love	  them	  all	  the	  same	  -­	  Pedro	  	  	   The	  importance	  of	  the	  sibling	  bond	  permeates	  the	  narratives	  and	  is	  devoid	  of	  justification;	  rather	  it	  simply	  is	  by	  virtue	  of	  the	  blood	  tie.	  Prior	  research	  suggests	  that	  children	  in	  care	  intensely	  value	  their	  sibling	  relationships	  and	  experience	  separation	  from	  a	  sibling	  as	  highly	  traumatic	  (Herrick	  &	  Piccus,	  2005;	  Tarren-­‐Sweeny	  &	  Hazell,	  2005).	  Eduardo’s	  description	  of	  his	  brother	  echoes	  that	  of	  Pedro.	  	   Because	  my	  brother	  and	  me,	  we	  have	  neither	  a	  mother	  nor	  a	  father,	  just	  us…	  
and	  since	  I’m	  older	  I’ve	  got	  to	  take	  care	  of	  him.	  Because	  of	  that	  –	  so	  it’s	  my	  
responsibility	  -­	  Eduardo	  
	  	   In	  the	  absence	  of	  knowledge	  and	  connection	  with	  birth	  family	  members,	  several	  narratives	  are	  remarkable	  for	  the	  creation	  of	  a	  psychological	  family	  that	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includes	  these	  unknown	  yet	  biological	  related	  persons.	  For	  Ever,	  the	  names	  of	  his	  siblings	  as	  well	  as	  their	  location	  remains	  unknown,	  as	  does	  that	  of	  his	  mother,	  yet	  he	  longs	  for	  reunification	  upon	  departure.	  Yet	  he	  distinguishes	  between	  these	  idealized	  members	  of	  his	  biological	  family	  and	  his	  birth	  father,	  for	  whom	  he	  has	  no	  emotion.	  	  	   The	  members	  of	  my	  family?	  	  It	  would	  be	  my	  mother	  and	  my	  siblings,	  nobody	  
else	  would	  be	  members	  of	  my	  family.	  My	  father,	  I’m	  not	  really	  interested	  in	  knowing	  
him	  because	  fathers	  can	  be	  just	  about	  anyone	  but	  mothers-­	  there’s	  only	  one.	  So	  for	  my	  
father,	  I	  don’t	  barely	  feel	  anything,	  almost	  nothing.	  On	  the	  other	  hand,	  my	  mother	  and	  
my	  siblings,	  those	  really	  are	  the	  ones	  I	  want	  to	  find…the	  truth	  is	  that	  they	  told	  me	  the	  
names	  of	  my	  mother	  and	  siblings	  but	  at	  the	  moment	  I	  can’t	  remember	  them	  -­	  Ever	  	   For	  Pedro,	  Santiago,	  Rosalba,	  Eduardo	  and	  many	  other	  participants	  in	  the	  study,	  the	  presence	  of	  siblings	  in	  the	  context	  of	  the	  institution	  provides	  some	  level	  of	  comfort	  as	  well	  as	  an	  individual	  with	  whom	  the	  loss	  of	  the	  birth	  parent	  is	  validated.	  For	  many	  of	  the	  adolescents,	  siblings	  appear	  to	  bridge	  the	  past	  with	  the	  present	  and	  ultimately	  provide	  hope	  for	  the	  future.	  
Table	  4.1:	  Presence	  or	  Absence	  of	  Siblings	  =	  Total	  N	  =	  30	  








No	  Siblings	  or	  Presence	  
of	  Siblings	  Unknown	  
	  
N=	  5	  	  
Institution	  as	  Family	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   For	  several	  participants,	  the	  construction	  of	  a	  psychological	  family	  either	  supplants	  or	  extends	  the	  parameters	  of	  the	  biological	  family.	  For	  Fabian,	  Don	  Miguel,	  director	  of	  the	  institution,	  performs	  the	  functions	  generally	  ascribed	  to	  a	  parental	  figure.	  Fabian	  notes	  that	  Don	  Miguel	  demonstrates	  his	  faith	  in	  the	  residents	  and	  refrains	  from	  physical	  punishment,	  of	  particular	  importance	  for	  those	  adolescents	  who	  have	  experienced	  the	  horror	  of	  physical	  abuse.	  	  	   You	  know,	  that,	  well,	  they	  don’t	  hit	  you	  here.	  They	  guide	  you,	  they	  have,	  well,	  a	  
social	  worker,	  a	  psychologist,	  if	  you	  have	  a	  problem,	  food,	  everything…	  -­	  Fabian	  
	   As	  well	  as	  the	  support	  that	  Don	  Miguel	  provides,	  Fabian	  acknowledges,	  “after	  
all	  these	  years,	  my	  feelings	  for	  him	  are	  so	  strong.”	  Antonio	  also	  refers	  to	  the	  functions	  that	  Don	  Miguel	  provides	  to	  the	  residents	  in	  terms	  that	  are	  paternal	  and	  suggests	  that	  the	  director	  inhabits	  space	  in	  Antonio’s	  creation	  of	  a	  psychological	  family.	  
	   Well,	  the	  truth	  is	  that	  since	  I’ve	  been	  here,	  he,	  Don	  Miguel,	  supports	  you.	  He	  
buys	  you	  your	  medicine	  and	  the	  things	  that	  you	  need	  and	  always,	  when	  I’ve	  got	  to,	  you	  
know,	  if	  we’re	  in	  trouble	  or	  something	  he	  comes	  and	  helps	  figure	  it	  out	  like	  a	  father	  
would	  –	  Antonio	  	  
	  
	   Despite	  his	  depiction	  of	  Don	  Miguel	  in	  the	  role	  of	  father,	  the	  confusion	  that	  surrounds	  an	  irresolvable	  loss	  is	  evident	  when	  Antonio	  notes	  that	  given	  the	  level	  of	  responsibility	  Don	  Miguel	  has	  for	  the	  institution	  as	  a	  whole,	  he	  is	  unable	  to	  provide	  each	  resident	  with	  the	  attention	  or	  the	  affection	  that	  a	  father	  would.	  As	  well	  as	  the	  director,	  Antonio	  also	  identifies	  a	  woman	  who	  appeared	  briefly	  in	  his	  life	  and	  quickly	  attained	  the	  status	  of	  godmother.	  An	  invitation	  to	  her	  home	  to	  celebrate	  his	  birthday	  remained	  etched	  into	  his	  memory	  and	  as	  he	  reminisces	  upon	  the	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relationship,	  he	  notes	  that	  it	  felt	  as	  if	  she	  were	  someone	  from	  his	  family.	  Although	  the	  inclusion	  of	  this	  woman	  appears	  random,	  it	  suggests	  a	  powerful	  desire	  on	  the	  part	  of	  the	  adolescent	  to	  recreate	  the	  familial	  structures	  that	  were	  lost.	  	  	  	   Yamira	  identifies	  immediate	  kin	  as	  well	  as	  institutional	  staff	  as	  her	  psychological	  family.	  As	  they	  were	  for	  so	  many	  others,	  Yamira’s	  siblings	  are	  essential	  to	  her	  sense	  of	  social	  belonging	  despite	  their	  departure	  from	  the	  institution.	  She	  reports	  that	  her	  two	  brothers	  have	  shared	  her	  history	  and	  for	  this	  reason	  she	  feels	  exceptionally	  close	  to	  both	  young	  men.	  She	  believes	  that	  even	  in	  their	  absence	  they	  remain	  invested	  in	  her	  well-­‐being	  and	  future	  prospects.	  Consistent	  with	  the	  projections	  of	  other	  adolescents	  with	  sibling	  connections,	  she	  expects	  that	  she	  will	  reside	  with	  her	  brothers	  upon	  discharge	  from	  the	  institution.	  In	  addition	  to	  her	  brothers,	  Yamira	  also	  identifies	  a	  former	  staff	  social	  worker,	  Mariela,	  as	  integral	  to	  her	  development.	  Mariela’s	  unexpected	  departure	  from	  the	  institution	  creates	  more	  loss	  for	  Yamira	  and	  lack	  of	  information	  with	  respect	  to	  her	  absence	  leads	  her	  to	  believe	  that	  the	  current	  director	  simply	  “got	  rid	  of	  her”.	  For	  Yamira,	  a	  shared	  history	  is	  an	  essential	  aspect	  of	  intimacy	  and	  is	  not	  easily	  recreated.	  	   Because	  we	  were	  in	  the	  same	  place	  that	  I	  was,	  because	  they	  knew	  my	  moments	  
of	  sadness,	  of	  boredom,	  my	  joys.	  I	  spent	  the	  majority	  of	  my	  time	  with	  them,	  they	  know	  
my	  strengths,	  my	  weaknesses,	  my	  secrets,	  the	  people	  I’ve	  been	  with…-­	  Yamira	  	  	   The	  responses	  offered	  by	  Cielo	  also	  suggest	  that	  a	  shared	  narrative	  is	  essential	  in	  the	  emotional	  development	  of	  these	  youth.	  As	  well	  as	  the	  identification	  of	  her	  sisters	  as	  family,	  Cielo	  offers	  anecdotes	  with	  respect	  to	  previous	  caretakers	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that	  reveal	  the	  importance	  of	  these	  women	  in	  her	  life	  in	  their	  ability	  to	  offer	  insights	  into	  a	  personal	  history	  that	  would	  otherwise	  be	  lost	  as	  mothers	  generally	  assume	  the	  role	  of	  memory	  keeper.	  	   Well,	  Marlena	  tells	  me	  that,	  that	  my	  smile	  “reminds	  me	  of	  when	  I	  took	  care	  of	  
you”	  and	  Yolanda	  tells	  me.	  “I	  remember	  well	  how	  I	  used	  to	  clean	  your	  bum!”-­	  Cielo	  	   The	  loss	  of	  institution	  staff	  in	  one	  of	  the	  two	  settings	  was	  largely	  accepted	  by	  the	  director	  as	  necessary;	  however,	  it	  was	  experienced	  as	  a	  complicated	  and	  irresolvable	  loss	  by	  the	  residents.	  As	  well	  as	  Mariela,	  a	  number	  of	  female	  adolescents	  identified	  Marlena,	  a	  former	  staff	  social	  worker,	  as	  a	  maternal	  figure.	  As	  with	  many	  of	  the	  adolescents,	  Monica’s	  psychological	  family	  is	  inhabited	  by	  members	  of	  her	  biological	  family	  as	  well	  as	  institutional	  staff.	  	   Before	  when	  I	  saw	  my	  mother,	  that	  would	  make	  me	  cry	  but	  I	  think	  that	  was	  
only	  because	  I	  lost	  her…I’m	  getting	  over	  it	  now…my	  sister…my	  brother…my	  nieces	  and	  
nephews…every	  one	  of	  them	  is	  important	  to	  me	  because	  they’re	  from	  my	  family;	  we’re	  
of	  the	  same	  blood…a	  caretaker	  that	  was	  here	  before,	  Marlena,	  because	  she,	  when	  she	  
was	  here,	  she	  was	  like	  my	  mother	  and	  my	  father.	  It’s	  like	  she	  had	  the	  role	  of	  mother.	  
You	  see	  what	  I	  mean?	  -­	  Monica	  	  While	  the	  adolescents	  employ	  language	  that	  indicates	  that	  both	  staff	  and	  residents	  might	  fulfill	  the	  role	  of	  family	  members,	  in	  the	  context	  of	  ambiguous	  loss,	  the	  irresolvable	  nature	  of	  this	  absence	  often	  leads	  to	  sociological	  ambivalence,	  resulting	  in	  conflicted	  feelings	  and	  emotions	  (Boss,	  2010).	  Evidence	  of	  this	  ambivalence	  is	  apparent	  for	  several	  of	  the	  residents.	  For	  example,	  despite	  the	  self-­‐identified	  criteria	  of	  shared	  histories	  in	  the	  formation	  of	  a	  psychological	  family	  and	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the	  identification	  of	  Mari	  Estela	  as	  essential	  to	  her	  history,	  Yamira	  rejects	  the	  notion	  of	  the	  institution	  as	  family.	  	  
No,	  I	  think	  of	  them	  as	  companions,	  friends	  and	  the	  caretakers,	  I	  see	  them	  as	  a	  
caretaker,	  well,	  there	  are	  some	  you	  become	  friendlier	  with	  than	  others,	  you	  have	  more	  
confidence	  in	  some	  of	  them	  but	  I	  don’t	  think	  of	  anyone	  like	  a	  brother.	  I	  know	  in	  the	  
eyes	  of	  God	  we’re	  all	  brothers	  and	  sisters,	  that’s	  my	  concept,	  that	  no	  one	  here	  is	  family,	  
no	  one	  but	  God	  and	  that’s	  it	  -­	  Yamira	  
	  
	   Jhoel,	  too,	  indicates	  that	  the	  conceptualization	  of	  the	  institution	  as	  family	  is	  incorrect.	  He	  identifies	  aspects	  of	  a	  child’s	  daily	  routine	  that	  cannot	  be	  found	  in	  the	  context	  of	  the	  facility.	  He	  notes	  that	  no	  one	  greets	  him	  when	  he	  returns	  from	  school,	  nor	  do	  they	  ask	  how	  his	  day	  was.	  Jhoel,	  like	  many	  other	  residents,	  longs	  for	  a	  person	  he	  could	  call	  his	  own	  who	  provides	  him	  with	  a	  snack	  and	  a	  few	  moments	  of	  undivided	  attention.	  	   Those	  of	  who	  live	  in	  an	  institution?	  Nobody	  loves	  us.	  No	  one	  says	  to	  you,	  “hi,	  
how	  are	  you,	  my	  darling?	  Goodbye,	  my	  love.”	  No	  one	  ever	  says	  those	  things…it’s	  not	  the	  
same	  as	  a	  family.	  This	  is	  so	  much	  bigger,	  we	  have	  people	  that	  take	  care	  of	  us	  but	  they	  
don’t	  love	  us	  –	  Jhoel	  
	   Rosalba	  also	  rejects	  the	  concept	  of	  institution	  as	  family	  despite	  her	  social	  location	  as	  a	  permanent	  resident	  of	  the	  facility	  and	  lack	  of	  physical	  membership	  in	  a	  familial	  home.	  The	  irresolvable	  loss	  of	  her	  family	  of	  birth,	  inclusive	  of	  sporadic	  contact	  and	  boundary	  ambiguity	  renders	  her	  unable	  to	  imagine	  the	  formation	  of	  an	  alternative	  familial	  structure.	  While	  the	  language	  used	  by	  institutional	  staff	  to	  describe	  her	  status	  is	  “declared	  in	  adoptability”,	  Rosalba	  emotionally	  maintains	  full	  membership	  in	  her	  family	  of	  birth.	  
It	  isn’t	  the	  same,	  there	  are	  people	  I	  love	  here	  a	  lot	  but	  I	  always	  say	  there	  isn’t	  
anything	  that	  can	  compare	  to	  the	  love	  of	  a	  family.	  I’ll	  speak	  for	  myself,	  I	  know	  that	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there	  are	  mothers	  that	  don’t	  take	  care	  of	  their	  children…but	  my	  mother	  didn’t	  have	  the	  
opportunity	  because	  she	  didn’t	  have	  the	  money-­	  because	  of	  economics	  she	  couldn’t	  be	  
with	  us…a	  lot	  of	  people	  go	  through	  here	  that	  I	  love,	  but	  it	  doesn’t	  leave	  the	  same	  
impression,	  it’s	  not	  like	  what	  I	  have	  with	  my	  mother	  and	  sisters…and	  here	  I	  live	  with	  
them	  and	  I	  live	  happily	  with	  them,	  but	  I’d	  still	  rather	  be	  with	  my	  family	  -­	  Rosalba	  
	  Although	  Rosalba	  clearly	  rejects	  the	  idea	  of	  institution	  as	  family,	  her	  praise	  for	  a	  former	  staff	  psychologist,	  whose	  tenure	  at	  the	  facility	  was	  less	  than	  one	  year,	  is	  as	  effusive	  as	  her	  assessment	  of	  family.	  
We	  had	  very	  little	  time	  together	  and	  yet	  he’s	  touched	  my	  life	  so	  much.	  He’s	  left	  
his	  mark,	  more	  than	  other	  people	  who	  have	  lived	  with	  me	  my	  whole	  life.	  What	  he’s	  
given	  to	  me,	  it’s	  like	  it	  was	  left	  by	  an	  angel.	  I	  remember	  all	  the	  things	  he’s	  taught	  me	  
and	  thanks	  to	  him	  I’ve	  been	  able	  to	  live	  my	  life	  in	  another	  way.	  I	  see	  things	  with	  other	  
eyes…but	  he	  left	  me	  with	  so	  much	  and	  I	  miss	  him	  so	  much	  -­	  Rosalba	  	  On	  the	  other	  hand,	  Pedro,	  whose	  vivid	  description	  of	  his	  brothers	  as	  four	  pieces	  of	  his	  soul,	  extended	  his	  conceptualization	  of	  family	  to	  include	  institution	  staff	  and	  residents.	  Like	  Andrea,	  who	  refers	  to	  the	  institution	  as	  a	  “mega	  casa”,	  Pedro	  also	  notes	  that	  it’s	  a	  big	  house,	  but	  a	  house	  nevertheless.	  
This	  is	  my	  family.	  Well,	  for	  me,	  everyone	  here	  is	  my	  family	  because	  if	  I	  need	  
advice	  they	  give	  me	  advice…they	  give	  me	  affection,	  because	  here	  a	  person	  is	  free,	  it’s	  
like	  a	  regular	  house,	  but	  a	  big	  house.	  Here	  you	  find	  that	  here,	  in	  my	  house,	  we’re	  
united…for	  me,	  my	  family	  is	  the	  institution	  and	  from	  now	  on	  it	  will	  always	  be	  the	  same,	  
until	  maybe	  there’s	  another	  big	  change	  in	  my	  life	  -­	  Pedro	  
	  Like	  Fabian,	  Emanuel	  also	  ascribes	  traditional	  paternal	  functions	  as	  well	  as	  importance	  to	  Don	  Miguel.	  Pedro	  echoes	  the	  sentiments	  of	  other	  residents	  with	  respect	  to	  his	  feelings	  for	  the	  figure	  of	  Don	  Miguel.	  His	  description	  of	  the	  director	  suggests,	  as	  does	  Fabian’s	  and	  several	  of	  the	  adolescents	  in	  this	  particular	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institution,	  that	  Don	  Miguel	  has	  filled	  the	  role	  of	  father	  in	  the	  absence	  of	  the	  biological	  parents.	  
Don	  Miguel,	  well,	  he’s	  the	  one	  that’s	  given	  me	  the	  opportunity	  to	  study,	  to	  make	  
something	  of	  myself.	  He’s	  a	  person	  who	  always	  wants	  what’s	  best	  for	  you;	  he’s	  always	  
helping	  you,	  so	  that	  you’ll	  have	  a	  future.	  Whatever	  you	  want	  to	  do,	  he’ll	  give	  you	  a	  
helping	  hand,	  right?	  So	  because	  of	  these	  things,	  he’s	  important	  to	  me	  -­	  Fabian	  
	  While	  Fabian’s	  narrative	  indicates	  that	  Don	  Miguel	  has	  filled	  the	  role	  of	  father,	  Estiven	  is	  more	  explicit	  in	  his	  choice	  of	  words	  with	  respect	  to	  his	  construction	  of	  family.	  
Because	  the	  kids	  here	  are	  like	  your	  brothers,	  like	  cousins,	  like	  brothers	  that	  are	  
reunited	  here	  and	  Don	  Miguel	  is	  like	  the	  father	  and	  that’s	  it	  -­	  Estiven	  
	  For	  some	  residents,	  the	  attachment	  that	  is	  an	  essential	  component	  of	  social	  connectedness	  and	  family	  belonging	  is	  more	  fluid	  and	  suggestive	  of	  both	  boundary	  ambiguity	  and	  the	  relational	  fluidity	  that	  is	  a	  hallmark	  of	  ambiguous	  loss.	  Enrique	  notes	  that	  his	  sense	  of	  intimacy	  is	  dependent	  upon	  his	  physical	  location.	  	  
Now	  I	  feel	  closest	  to	  the	  institution	  because	  I	  live	  here,	  I	  see	  them	  every	  day…	  
I’m	  with	  them	  all	  the	  time,	  they	  help	  me	  when	  I’m	  sick,	  they	  take	  me	  to	  the	  doctor	  and	  I	  
live	  here.	  When	  I	  go	  where	  my	  mother	  is,	  I	  feel	  closest	  to	  her,	  when	  I’m	  with	  my	  
grandmother,	  my	  godfather,	  I	  feel	  close	  to	  them,	  too,	  but	  now	  I	  feel	  closest	  to	  the	  
institution	  because	  they’re	  giving	  me	  everything	  I	  need	  in	  order	  to	  get	  ahead-­	  Enrique	  
	  Despite	  his	  sense	  of	  connection	  with	  the	  institution,	  Enrique	  sees	  his	  primary	  function	  upon	  departure	  as	  reunification	  with	  his	  family	  in	  order	  to	  provide	  economic	  assistance	  and	  subsequently	  remove	  them	  from	  the	  dangerous	  neighborhood	  within	  which	  they	  reside.	  His	  explanation	  for	  his	  motivation	  is	  the	  importance	  of	  family	  and	  his	  respect	  for	  the	  affection	  and	  support	  they	  have	  provided	  throughout	  his	  life.	  Like	  many	  of	  the	  other	  adolescents,	  Enrique	  sees	  no	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contradiction	  in	  his	  removal	  from	  the	  family	  and	  his	  sense	  of	  responsibility	  toward	  them	  as	  his	  psychological	  creation	  is	  not	  inclusive	  of	  loss	  of	  membership	  in	  his	  family	  of	  origin.	  Dario	  notes	  that	  the	  institution	  has	  treated	  him	  as	  if	  he	  were	  family,	  as	  if	  he	  mattered,	  thus	  leaving	  him	  in	  the	  position	  to	  care	  for	  it	  as	  well.	  While	  José	  also	  identifies	  the	  institution	  as	  his	  home	  and	  its	  members	  as	  his	  family,	  he	  reports	  that	  he,	  too,	  will	  return	  to	  his	  biological	  family	  upon	  departure	  in	  order	  to	  provide	  financial	  support.	  José	  expects	  that	  he	  will	  live	  with	  his	  family	  of	  origin	  without	  complications.	  Of	  the	  thirty	  youth	  who	  participated	  in	  the	  study,	  just	  three	  (10%)	  were	  unable	  to	  create	  a	  psychological	  family	  or	  claim	  membership	  in	  their	  families	  of	  origin.	  For	  each	  of	  these	  adolescents,	  when	  asked	  to	  discuss	  who	  might	  comprise	  his	  or	  her	  family	  upon	  departure	  from	  the	  institution,	  the	  answer	  was	  simply,	  “I	  don’t	  
know.”	  	  For	  those	  adolescents	  whose	  younger	  siblings	  had	  been	  adopted	  and	  relocated	  in	  other	  countries,	  a	  sense	  of	  disconnection	  as	  well	  as	  dislocation	  permeated	  the	  air.	  Both	  Jhoel	  and	  Juliana	  experienced	  the	  loss	  of	  multiple	  younger	  siblings.	  Each	  one	  was	  the	  oldest	  child	  in	  a	  large	  sibling	  group	  and	  both	  had	  functioned	  essentially	  as	  the	  parent.	  A	  sense	  of	  disconnection	  was	  evident	  in	  each	  of	  their	  narratives.	  Juliana	  poignantly	  recounted	  her	  sense	  of	  loss	  in	  a	  discussion	  of	  family	  membership.	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Why	  am	  I	  going	  to	  pretend	  that	  I	  have	  siblings	  when,	  in	  fact,	  I	  don’t	  have	  them?	  
I	  love	  them	  and	  I’m	  never	  going	  to	  forget	  them	  but	  no,	  I	  can’t	  say	  that	  I	  have	  siblings	  if	  
I	  don’t	  have	  them	  and	  well,	  my	  parents,	  no,	  because	  I	  was	  barely	  with	  my	  parents…	  
here	  they	  say	  that	  your	  companions	  are	  your	  siblings	  but	  they’re	  not	  like	  siblings	  to	  
me…they	  say	  it’s	  your	  home,	  but	  for	  me,	  this	  isn’t	  a	  home,	  because	  I	  don’t	  have	  a	  
mother	  or	  a	  father	  here,	  no!	  I	  have	  caretakers…	  -­	  Juliana	  	  The	  irresolvable	  loss	  experiences	  by	  participants	  in	  this	  study	  influenced	  their	  sense	  of	  membership	  in	  either	  biological	  or	  psychological	  families	  in	  fairly	  consistent	  ways.	  Most	  adolescents	  were	  inclusive	  of	  biological	  family	  members	  in	  their	  depiction	  of	  family.	  Birth	  mothers	  were	  prevalent	  in	  nearly	  all	  constructions	  of	  family	  and	  siblings	  were	  held	  in	  high	  esteem,	  as	  Rosalba	  notes,	  her	  sibling	  is	  essential	  to	  her	  existence	  and	  Pedro	  notes	  that	  his	  brothers	  are	  four	  pieces	  of	  his	  soul.	  The	  importance	  of	  the	  sibling	  bond	  permeated	  the	  majority	  of	  the	  narratives	  that	  were	  offered	  by	  these	  youth	  yet	  many	  participants	  also	  included	  institutional	  staff	  in	  their	  construction	  of	  family.	  Don	  Miguel,	  the	  director	  of	  one	  institution,	  functioned	  largely	  as	  a	  father	  figure	  for	  many	  of	  the	  boys	  while	  female	  caretakers	  in	  the	  second	  setting	  provided	  affection	  and	  guidance	  for	  many	  of	  the	  young	  women.	  Given	  the	  impact	  of	  ambiguous	  loss	  on	  the	  adolescents’	  psychological	  well-­‐being,	  that	  is,	  the	  confusion,	  distress	  and	  ambivalence	  that	  often	  accompanies	  the	  irresolvable	  loss	  of	  a	  living	  birth	  parent,	  a	  protective	  factor	  that	  emerged	  in	  this	  study	  in	  relation	  to	  the	  adolescents’	  sense	  of	  social	  belonging,	  was	  a	  sense	  of	  responsibility.	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Prior	  research	  indicates	  that	  ambiguous	  loss	  creates	  an	  uncertainty	  that	  leads	  to	  immobilization	  as	  well	  as	  confusion	  with	  respect	  to	  family	  roles	  (Boss,	  2007;	  Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  Juliana’s	  narrative	  was	  notable	  for	  the	  loss	  of	  her	  role	  within	  the	  family,	  she	  remarks	  that	  she	  functioned	  as	  a	  second	  mother	  to	  her	  siblings	  and	  when	  they	  were	  adopted	  and	  subsequently	  removed	  from	  the	  institution,	  she	  was	  left	  adrift,	  stripped	  of	  her	  identity.	  For	  those	  participants	  who	  were	  able	  to	  articulate	  their	  responsibilities	  within	  the	  institutional	  settings	  as	  well	  as	  attach	  positive	  meaning	  to	  these	  obligations,	  a	  healthier	  sense	  of	  social	  belonging	  appeared	  to	  emerge.	  Twenty-­‐three	  of	  the	  twenty-­‐nine	  respondents	  indicated	  that	  they	  were	  given	  specific	  responsibilities	  within	  the	  context	  of	  the	  institution.	  The	  majority	  of	  the	  adolescents	  indicated	  that	  they	  were	  responsible	  for	  the	  younger	  residents	  of	  the	  institution.	  Jhoel	  notes	  that	  one	  of	  his	  responsibilities	  is	  to	  ensure	  that	  the	  younger	  children	  are	  out	  of	  danger	  when	  playing	  outside	  as	  the	  institution	  sits	  on	  a	  vast	  tract	  of	  fairly	  wild	  land.	  Alvaro	  expresses	  his	  frustration	  with	  the	  younger	  children	  in	  their	  inability	  to	  heed	  his	  directives	  but	  notes	  that	  it’s	  expected	  that	  he	  assist	  the	  professors	  (caretakers)	  in	  their	  work	  by	  assuming	  some	  responsibility	  for	  these	  children.	  
At	  the	  very	  least	  if	  they’re	  fighting	  I’ve	  got	  to	  separate	  them	  and	  give	  them	  a	  
“why	  are	  you	  fighting	  lecture”	  and	  for	  what	  reason	  and	  what	  do	  you	  win	  by	  behaving	  
like	  that?	  At	  the	  very	  least	  if	  they	  leave	  the	  faucets	  running	  or	  things	  like	  that,	  I’ve	  got	  
to	  make	  sure	  they	  turn	  them	  off	  so	  they	  don’t	  waste	  water	  because	  we	  have	  to	  be	  
careful	  about	  money	  so	  we	  can	  go	  on	  our	  field	  trips	  or	  get	  what	  we	  need	  -­	  Alvaro	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Several	  of	  the	  participants	  describe	  in	  vivid	  detail	  their	  role	  with	  the	  younger	  children	  and	  most	  express	  satisfaction	  with	  their	  level	  of	  responsibility	  and	  view	  this	  obligation	  as	  a	  contribution	  to	  their	  home.	  Ever	  described	  responsibilities	  that	  included	  play	  as	  well	  as	  supervision	  of	  homework	  and	  the	  correction	  of	  inappropriate	  behaviors.	  Older	  adolescents	  were	  also	  entrusted	  with	  medical	  appointments	  as	  well	  as	  transporting	  the	  younger	  children	  across	  the	  city	  via	  public	  transportation.	  Antonio	  recounts	  these	  chores	  as	  routine.	  
It’s	  like	  I	  was	  saying,	  we	  have	  to	  help	  the	  kids	  in	  younger	  grades,	  with	  their	  
homework,	  we	  also	  have	  to	  work	  together	  with	  cleaning	  up,	  we	  also	  have	  to,	  if	  
someone	  needs	  the	  doctor,	  take	  them	  to	  their	  appointments,	  things	  like	  that,	  we’ve	  got	  
to	  help	  -­	  Antonio	  
	  Eduardo	  uses	  nearly	  identical	  language	  when	  describing	  his	  set	  of	  responsibilities	  with	  the	  younger	  children.	  Both	  narratives	  are	  remarkable	  for	  the	  absence	  of	  adult	  supervision	  in	  the	  transportation	  of	  younger	  residents	  to	  professional	  appointments.	  Institutional	  staff	  confer	  upon	  these	  adolescent	  social	  orphans	  a	  level	  of	  trust	  that	  appears	  to	  bolster	  both	  the	  confidence	  of	  the	  adolescent	  as	  well	  as	  his	  or	  her	  sense	  of	  social	  connection.	  Participants	  in	  the	  study	  who	  were	  unable	  to	  identify	  specific	  responsibilities,	  such	  as	  Andres,	  seemed	  to	  have	  more	  difficulty	  constructing	  a	  sense	  of	  belonging	  and	  ultimately	  membership	  in	  a	  family.	  For	  example,	  when	  discussing	  imagined	  membership	  in	  a	  family	  post-­‐institution,	  Andres	  was	  one	  of	  only	  three	  participants	  who	  was	  unable	  to	  identify	  either	  biological	  or	  psychological	  family	  members.	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Although	  the	  role	  of	  responsibility	  has	  not	  yet	  appeared	  in	  the	  literature	  on	  ambiguous	  loss	  and	  more	  specifically,	  ambiguous	  loss	  and	  the	  creation	  of	  family	  for	  adolescent	  social	  orphans,	  this	  study	  suggests	  that	  responsibility	  has	  the	  potential	  to	  ground	  these	  youth,	  particularly	  as	  confusion	  and	  distress	  is	  understood	  to	  mark	  their	  daily	  experiences.	  In	  addition	  to	  the	  recognition	  of	  responsibility	  in	  the	  process	  of	  the	  creation	  of	  family,	  it	  appears	  that	  responsibilities	  that	  create	  opportunities	  for	  social	  interaction	  are	  the	  most	  beneficial	  as	  they	  facilitate	  the	  formation	  of	  social	  membership	  within	  a	  community.	  Thus,	  the	  data	  reveal	  that	  for	  the	  majority	  of	  adolescent	  social	  orphans,	  a	  sense	  of	  family	  membership	  is	  essential	  and	  boundaries	  are	  fluid	  and	  defy	  traditional	  constraints.	  To	  illustrate	  the	  elasticity	  of	  familial	  boundaries,	  rather	  than	  the	  traditional	  social	  construction	  of	  family,	  that	  is,	  biological	  kin,	  Gustavo	  cites	  the	  institution	  as	  well	  as	  people	  with	  whom	  he	  has	  positive	  interactions	  as	  the	  social	  structure	  to	  which	  he	  belongs.	  
Who	  am	  I	  going	  to	  call	  my	  family?	  First,	  above	  everyone	  else,	  Institution	  B	  and	  
all	  the	  people	  that	  have	  helped	  me,	  they’re	  going	  to	  be	  my	  family	  -­	  Gustavo	  	   The	  psychological	  construction	  of	  family	  appears	  to	  assume	  elements	  from	  both	  the	  biological	  family	  as	  well	  as	  institutional	  staff	  but	  is	  notable	  for	  it’s	  fluid	  nature	  and	  ongoing	  boundary	  ambiguity.	  The	  data	  also	  indicate	  that	  those	  adolescents	  with	  clearly	  defined	  responsibilities	  are	  better	  able	  to	  create	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  as	  well	  as	  grapple	  with	  the	  adolescent	  task	  of	  identity	  formation.	  For	  the	  social	  orphans	  who	  participated	  in	  this	  study,	  clearly	  denoted	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responsibilities	  of	  a	  meaningful	  nature,	  for	  example,	  the	  care	  of	  younger	  residents,	  seemed	  to	  facilitate	  the	  process	  of	  finding	  meaning	  in	  one’s	  experience	  as	  well	  as	  increasing	  one’s	  tolerance	  for	  ambiguity.	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CHAPTER	  5:	  How	  do	  Adolescent	  Social	  Orphans	  Identify	  Identity	  Agents	  within	  
the	  Context	  of	  the	  Institution?	  
	  
	  
I	  carry	  this	  belief	  –	  that	  the	  parents	  aren’t	  the	  ones	  that	  have	  the	  child	  but	  the	  
ones	  who	  raise	  him.	  –	  Santiago,	  age	  18	  
	  
	  	   As	  noted	  earlier,	  identity	  formation	  has	  been	  identified	  as	  a	  critical	  task	  of	  adolescence.	  Developmental	  psychology	  has	  generally	  viewed	  this	  process	  as	  the	  responsibility	  of	  the	  adolescent	  alone	  and	  has	  emphasized	  that	  early	  adolescence	  is	  characterized	  by	  the	  intense	  negotiation	  of	  autonomy	  related	  changes	  within	  the	  parent-­‐child	  relationship	  (Moss,	  2009;	  Schachter	  &	  Ventura,	  2008;	  Steinberg,	  2003).	  	   Erikson	  (1968)	  described	  adolescence	  as	  the	  crest	  of	  the	  developmental	  crisis	  of	  identity	  with	  the	  central	  components	  of	  identity	  formation	  as	  identity	  versus	  identity	  diffusion	  and	  the	  successful	  detachment	  of	  the	  adolescent	  from	  his	  or	  her	  family,	  thus	  precluding	  from	  his	  findings	  those	  youth	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  	  	  The	  essence	  of	  this	  task	  has	  been	  defined	  as	  the	  individual’s	  need	  to	  discover	  a	  unique	  and	  authentic	  self,	  separate	  from	  the	  expectations	  of	  others,	  most	  often	  identified	  as	  the	  family	  of	  origin.	  As	  such,	  adherence	  to	  this	  conceptualization	  has	  resulted	  in	  the	  characterization	  of	  adolescence	  as	  a	  period	  of	  conflict	  with	  and	  rebellion	  against	  parental	  figures	  while	  the	  process	  of	  self-­‐identification	  largely	  ignores	  precursors	  such	  as	  childhood	  and	  seldom	  includes	  non-­‐traditional	  family	  constellations,	  or	  lack	  thereof,	  thus	  creating	  acontextual	  theories	  of	  identity	  formation	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008;	  Steinberg,	  2006).	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   In	  contrast	  to	  the	  conceptualization	  of	  adolescent	  identity	  formation	  as	  a	  solitary	  journey,	  contextual	  theories	  of	  identity	  development	  view	  this	  process	  as	  the	  outcome	  of	  bidirectional	  interactions	  between	  the	  adolescent	  and	  a	  variety	  of	  social	  actors	  such	  as	  parents,	  teachers,	  and	  natural	  mentors	  (Avery,	  2010;	  Beyers	  &	  Goossens,	  2008;	  Kuczynski,	  2003;	  Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  The	  findings	  in	  this	  study	  suggest	  that	  institutional	  staff	  may	  be	  included	  in	  the	  constellation	  of	  social	  actors	  that	  have	  both	  the	  power	  as	  well	  as	  the	  opportunity	  to	  actively	  assist	  these	  youth	  in	  the	  dynamic	  task	  of	  adolescent	  identity	  formation.	  	  	   Proponents	  of	  contextual	  theories	  of	  identity	  development	  argue	  that	  research	  within	  the	  discipline	  of	  developmental	  psychology	  is	  excessively	  individualistic	  and	  ignores	  societal	  trends	  and	  influences	  as	  well	  as	  significant	  segments	  of	  the	  adolescent	  population	  that	  reside	  outside	  parental	  care.	  Contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  include	  theories	  of	  social	  capital	  as	  well	  as	  attachment	  and	  acknowledge	  that	  the	  individual	  and	  his	  or	  her	  context	  are	  so	  closely	  intertwined	  that	  it	  is	  impossible	  to	  study	  one	  without	  the	  other	  (Cole,	  1996;	  Valsiner,	  1988).	  In	  his	  seminal	  study	  on	  attachment	  theory,	  Bowlby	  (1979)	  noted	  that	  secure	  attachment	  is	  essential	  to	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and	  the	  role	  of	  the	  parent(s)	  is	  integral	  to	  that	  undertaking.	  He	  theorized	  that	  the	  ability	  to	  explore	  begins	  from	  a	  secure	  base,	  the	  result	  of	  a	  healthy	  bond	  between	  infant	  and	  parent,	  and	  that	  this	  attachment	  serves	  a	  protective	  function	  as	  it	  provides	  the	  confidence	  that	  later	  allows	  the	  adolescent	  to	  try	  on	  new	  roles	  as	  well	  as	  negotiate	  the	  adult	  world	  (Bowlby,	  1969;	  Bowlby,	  1988;	  Beyers	  &	  Goossens,	  2008).	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Yet	  participants	  in	  this	  study	  live	  outside	  parental	  care;	  many	  have	  been	  separated	  from	  their	  birth	  parents	  since	  infancy,	  thus	  precluding	  the	  opportunity	  to	  form	  secure	  attachments	  in	  the	  traditional	  sense.	  Others	  have	  the	  opportunity	  for	  contact	  but	  these	  interactions	  are	  largely	  inconsistent	  and	  neither	  parent	  nor	  adolescent	  inhabit	  traditional	  familial	  roles,	  thereby	  creating	  previously	  unexplored	  pathways	  for	  the	  creation	  of	  secure	  attachment	  bonds.	  In	  addition,	  while	  context	  has	  been	  discussed	  with	  respect	  to	  the	  adolescent	  and	  his	  or	  her	  nascent	  identity	  formation,	  the	  role	  of	  culture	  has	  not	  yet	  been	  made	  explicit;	  neither	  its	  subsequent	  impact	  on	  the	  adolescent’s	  emerging	  sense	  of	  self	  nor	  on	  its	  intersection	  with	  gender.	  	   Thus	  far,	  the	  recent	  emergence	  of	  identity	  agents	  in	  the	  literature	  has	  been	  utilized	  to	  support	  the	  critical	  element	  of	  parental	  involvement	  in	  the	  task	  of	  identity	  formation.	  Schachter	  and	  Ventura	  (2008)	  define	  identity	  agents	  as	  those	  individuals	  who	  actively	  interact	  with	  children	  and	  youth	  with	  the	  express	  goal	  of	  participating	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation.	  They	  further	  note	  that	  these	  social	  actors	  identify	  concerns	  surrounding	  the	  youths’	  developing	  social,	  as	  well	  as	  ego	  identity	  and	  create	  specific	  goals	  with	  respect	  to	  the	  adolescent’s	  identity	  development.	  These	  adults	  act	  upon	  their	  concerns	  as	  they	  implement	  practices	  as	  well	  as	  interventions	  designed	  to	  further	  their	  objectives	  while	  mindful	  of	  the	  social	  context.	  Schachter	  and	  Ventura’s	  (2008)	  conceptualization	  of	  identity	  agents	  include,	  but	  is	  not	  limited	  to,	  parents	  and	  thus	  provides	  the	  opportunity	  to	  explore,	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within	  this	  study,	  the	  role	  of	  institutional	  staff	  in	  the	  lives	  of	  institutionalized	  adolescent	  social	  orphans.	  	  The	  Presence	  of	  Identity	  Agents:	  Who	  do	  Youth	  Identify	  as	  Identity	  Agents?	  	   In	  order	  to	  determine	  the	  presence	  of	  identity	  agents	  and	  thus	  understand	  who	  these	  actors	  are	  in	  the	  lives	  of	  this	  study’s	  participants,	  each	  youth	  was	  asked	  to	  identify	  those	  adults	  who	  have	  attained	  a	  place	  of	  importance	  in	  his	  or	  her	  life.	  Questions	  sought	  not	  only	  to	  determine	  whether	  youth	  were	  able	  to	  identify	  specific	  adults	  in	  their	  lives	  but	  were	  also	  constructed	  in	  an	  attempt	  to	  reveal	  whether	  these	  social	  actors	  were	  actively	  involved	  in	  the	  implementation	  of	  practices	  to	  achieve	  premeditated	  goals	  with	  respect	  to	  the	  youths’	  identity	  formation	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  	   While	  some	  participants	  continued	  to	  have	  contact	  with	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent,	  the	  majority	  of	  respondents	  identified	  institution	  staff	  as	  those	  persons	  who	  were	  most	  active	  in	  the	  formation	  of	  their	  future	  goals	  as	  well	  as	  the	  quotidian	  functions	  of	  daily	  living.	  As	  the	  youth	  in	  this	  study	  resided	  in	  two	  distinct	  institutions,	  some	  differences	  were	  noted	  between	  the	  aggregate	  responses	  and	  the	  frequency	  with	  which	  particular	  adults	  were	  identified	  as	  being	  actively	  involved	  in	  the	  lives	  of	  the	  adolescents.	  	   Twelve	  of	  the	  thirty	  adolescents	  reside	  in	  Institution	  A	  and	  of	  this	  number	  only	  three	  youth	  identified	  the	  director	  in	  terms	  that	  would	  suggest	  that	  this	  person	  fulfills	  the	  function	  of	  an	  identity	  agent.	  In	  contrast,	  seventeen	  of	  the	  eighteen	  boys	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in	  Institution	  B	  identified	  that	  organization’s	  director	  as	  a	  person	  of	  importance	  and	  described	  his	  behaviors	  in	  terms	  that	  are	  compatible	  with	  the	  Schacter	  &	  Ventura’s	  (2008)	  conceptualization	  of	  an	  identity	  agent.	  For	  example,	  participants	  describe	  the	  director’s	  active	  engagement	  in	  all	  aspects	  of	  development,	  including	  educational,	  developmental	  and	  vocational	  domains.	  Of	  special	  note	  are	  the	  contextual	  factors	  surrounding	  each	  of	  these	  identified	  individuals.	  The	  director	  of	  Institution	  A	  is	  a	  woman	  with	  less	  than	  three	  years	  of	  experience	  in	  her	  position	  and	  whose	  employment	  history	  centered	  upon	  international	  nongovernmental	  organizations	  involved	  primarily	  with	  development.	  In	  contrast,	  the	  director	  of	  Institution	  B	  is	  a	  man	  who	  entered	  the	  institution	  as	  a	  young	  boy	  and	  has	  lived	  his	  entire	  life	  in	  this	  facility,	  thereby	  possessing	  a	  potentially	  greater	  understanding	  of	  the	  experiences	  of	  adolescent	  social	  orphans.	  	   As	  well	  as	  the	  directors,	  a	  wide	  variety	  of	  individuals	  from	  within	  each	  institution	  were	  described	  by	  the	  adolescents	  as	  persons	  of	  great	  influence	  in	  the	  formation	  of	  their	  sense	  of	  selves.	  Obvious	  choices	  such	  as	  the	  staff	  psychologists	  and	  social	  workers	  were	  amongst	  the	  responses,	  but	  individuals	  such	  as	  the	  physical	  education	  director,	  the	  caretakers	  assigned	  to	  particular	  dormitories	  and	  the	  kitchen	  cook	  were	  also	  included.	  More	  than	  half	  the	  18	  boys	  from	  Institution	  B	  (n=10)	  who	  participated	  in	  this	  study	  specifically	  identified	  that	  institution’s	  staff	  psychologist	  as	  a	  person	  of	  importance	  while	  only	  3	  of	  the	  11	  participants	  from	  Institution	  A	  chose	  their	  facility’s	  psychologist,	  who	  subsequently	  departed	  during	  the	  course	  of	  the	  study.	  Discrepancies	  in	  choices	  between	  the	  two	  institutions	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extended	  to	  the	  social	  work	  staff	  as	  well	  where	  8	  of	  the	  18	  participants	  in	  Institution	  B	  identified	  their	  social	  worker	  as	  an	  active	  participant	  in	  each	  of	  their	  lives	  while	  only	  two	  respondents	  in	  Institution	  A	  identified	  a	  staff	  social	  worker	  who	  has	  since	  departed	  the	  institution.	  Despite	  the	  absence	  of	  consistent	  parental	  figures	  to	  assist	  in	  the	  task	  of	  adolescent	  identity	  formation,	  the	  majority	  of	  the	  participants	  in	  this	  study	  seemed	  able	  to	  access,	  whether	  consciously	  or	  subconsciously,	  safe	  and	  secure	  adults	  who	  were	  able	  to	  fulfill	  the	  role	  traditionally	  occupied	  by	  either	  biological	  mother	  or	  father,	  if	  not	  both.	  A	  cultural	  interpretation	  of	  the	  relative	  facility	  to	  accessible	  adults	  suggests	  that	  the	  presence	  of	  less	  rigid	  boundaries	  between	  staff	  and	  youth,	  as	  manifested	  through	  physical	  contact	  such	  as	  hugs,	  dance	  and	  athletics,	  diminishes	  perceived	  power	  differentials	  and	  creates	  shared	  spaces	  within	  which	  the	  possibility	  for	  connection	  exists.	  What	  do	  Identity	  Agents	  Do?	  	   Sociocultural	  approaches	  to	  identity	  formation	  are	  contextual	  in	  that	  these	  methods	  focus	  on	  the	  role	  that	  society	  plays	  in	  the	  provision	  or	  lack	  thereof	  with	  respect	  to	  identity	  alternatives	  (Kroger,	  2007)	  and	  as	  such,	  are	  better	  able	  to	  include	  those	  children	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  As	  social	  agents,	  institutional	  staff	  in	  this	  study	  provide	  youth	  with	  a	  sense	  of	  themselves	  as	  accomplished	  adults	  in	  the	  future	  as	  well	  as	  provide	  the	  structure,	  the	  social	  controls	  and,	  in	  some	  cases,	  the	  warmth	  that	  is	  necessary	  in	  the	  process	  of	  self-­‐discovery.	  Emerging	  adults	  who	  reside	  in	  traditional	  families	  rely	  upon	  their	  biological	  parents	  for	  multiple	  forms	  of	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support,	  critically	  important	  in	  the	  process	  of	  identity	  development.	  This	  support	  may	  be	  instrumental,	  emotional	  or	  informational	  as	  well	  as	  a	  combination	  of	  all	  three	  (Avery,	  2010).	  	   Institutional	  Staff	  as	  Identity	  Agents	  For	  many	  of	  the	  participants,	  Don	  Miguel,	  the	  director	  of	  Institution	  B,	  appeared	  to	  impart	  emotional	  and	  instrumental	  support	  as	  well	  as	  provide	  a	  foundation	  of	  belief	  in	  future	  success.	  Developmental	  scholars	  have	  argued	  that	  the	  initial	  identity	  content	  created	  by	  the	  adolescent	  is	  based	  on	  feedback	  youth	  receive	  from	  their	  parents	  as	  prior	  research	  on	  identity	  formation	  has	  tended	  to	  group	  all	  adolescents	  together	  and	  has	  neglected	  to	  distinguish	  between	  those	  adolescents	  with	  parents	  and	  those	  who	  reside	  outside	  parental	  care	  (Benson	  &	  Kirkpatrick	  Johnson,	  2009).	  Yet	  in	  this	  study,	  the	  functions	  typically	  attributed	  to	  parents	  such	  as	  levels	  of	  social	  control,	  behavior	  management,	  warmth,	  intimacy	  and	  adult	  levels	  of	  responsibility	  have	  been	  imbued	  by	  the	  youth	  in	  the	  director	  of	  the	  institution.	  Estiven,	  a	  tall,	  athletic	  boy	  of	  fifteen,	  arrived	  at	  the	  institution	  at	  thirteen	  years	  of	  age	  after	  a	  period	  of	  incarceration	  in	  a	  juvenile	  detention	  facility.	  Despite	  a	  complex	  and	  inconsistent	  relationship	  with	  his	  biological	  mother	  and	  no	  contact	  with	  his	  birth	  father	  in	  the	  last	  four	  years,	  when	  speaking	  of	  Don	  Miguel,	  Estiven	  becomes	  animated	  and	  his	  words	  suggest	  that	  the	  director	  appears	  to	  provide	  parental	  guidance	  to	  this	  youth,	  essential	  to	  the	  task	  of	  identity	  formation.	  	   Don	  Miguel,	  he’s	  one	  of	  those	  people,	  he’ll	  say	  to	  us,	  “boys,	  behave	  well,	  study	  so	  
you	  can	  be	  someone	  someday”.	  He	  tells	  us	  so	  many	  things	  to	  help	  us	  better	  ourselves.	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That	  when	  you	  speak	  to	  him,	  he	  talks	  with	  you,	  like	  he	  talks	  to	  you	  and	  you	  know	  that	  
all	  he	  wants	  is	  for	  us	  all	  to	  become	  someone	  in	  our	  lives	  -­	  Estiven	  	  	   Identity	  agents	  take	  an	  active	  role	  in	  the	  youth’s	  development	  and	  demonstrate	  ongoing	  commitment	  to	  the	  task.	  Research	  suggests	  that	  adolescents	  are	  occupied	  with	  identity	  creation,	  separation	  from	  family	  systems	  and	  preparation	  for	  the	  future.	  These	  goals	  are	  best	  accomplished	  when	  youth	  forge	  solid	  bonds	  with	  caregivers	  who	  are	  able	  to	  balance	  adolescents’	  needs	  for	  individuation	  with	  their	  simultaneous,	  and	  sometimes	  confusing,	  need	  for	  reliance	  upon	  consistent	  caregivers	  for	  concrete	  and	  emotional	  support	  (Jones	  Harden,	  2004).	  	  Don	  Miguel	  ensures	  that	  the	  adolescents	  in	  his	  care	  are	  enrolled	  in	  academic	  as	  well	  as	  vocational	  courses,	  thus	  providing	  instrumental	  support,	  and	  uses	  both	  verbal	  cues	  as	  well	  as	  the	  implementation	  of	  his	  ideas	  to	  create	  a	  tangible	  pathway	  to	  future	  success	  for	  the	  residents	  of	  the	  institution.	  Eduardo,	  fifteen,	  was	  first	  institutionalized	  at	  age	  seven	  and	  experienced	  at	  least	  four	  different	  residential	  facilities	  prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  B.	  Consistent	  with	  the	  literature	  with	  respect	  to	  multiple	  transitions	  in	  out	  of	  home	  placements,	  Eduardo	  has	  encountered	  a	  number	  of	  academic	  challenges	  prior	  to	  and	  upon	  his	  arrival	  at	  the	  institution.	  (Unrau,	  Seita	  &	  Putney,	  2008).	  In	  the	  following	  passage	  Eduardo	  credits	  Don	  Miguel	  for	  the	  change	  in	  his	  ability	  to	  access	  school.	  	   Like	  when	  I	  wasn’t	  studying…I	  skipped	  school;	  I	  skipped	  school	  a	  number	  of	  
times,	  right?	  So	  then	  he	  gave	  me	  good	  advice	  and	  he	  told	  me	  that	  I	  had	  to	  study	  in	  
order	  to	  be	  somebody	  in	  this	  life,	  to	  get	  ahead,	  and	  so	  then	  I	  began	  to	  study,	  because	  of	  
him,	  and	  now	  I’m	  good	  at	  school	  –	  Eduardo	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   As	  well	  as	  the	  initial	  discussion	  with	  respect	  to	  Eduardo’s	  behavior	  in	  school,	  rather	  than	  allow	  for	  failure	  in	  the	  form	  of	  continued	  absence,	  Don	  Miguel	  proceeded	  to	  take	  action	  and	  ensure	  that	  Eduardo	  continued	  to	  study.	  Education	  as	  the	  pathway	  to	  a	  successful	  future	  is	  offered	  by	  the	  director	  and	  integrated	  by	  the	  adolescents	  in	  their	  transformation	  from	  persons	  who	  are	  acted	  upon	  to	  young	  adults	  with	  the	  capacity	  to	  reflect	  upon	  their	  decisions	  as	  well	  as	  exercise	  agency.	  	   Don	  Miguel,	  I	  know	  that	  he’s	  helping	  me	  to	  study	  and	  to	  make	  something	  of	  
myself…he’s	  a	  really	  good	  person,	  he	  really	  wants	  to	  help	  people.	  I’ll	  tell	  him	  my	  
problems	  and	  I	  believe	  that	  he’d	  be	  able	  to	  help	  me.	  It’s	  always	  like	  that	  –	  like	  when	  I	  
wasn’t	  studying…I	  skipped	  school;	  I	  skipped	  a	  number	  of	  times,	  right,	  so	  then	  he	  gave	  
me	  good	  advice,	  and	  he	  told	  me	  that	  I	  had	  to	  study	  in	  order	  to	  be	  somebody	  in	  this	  life,	  
to	  get	  ahead	  and	  so	  then	  I	  began	  to	  study,	  because	  of	  him	  and	  now	  I’m	  good	  at	  school	  -­	  
Eduardo	  
	  	   Emanuel,	  now	  eighteen,	  has	  been	  a	  resident	  of	  the	  institution	  for	  eight	  years.	  His	  father	  passed	  away	  and	  his	  mother	  resides	  in	  Venezuela.	  His	  conceptualization	  of	  Don	  Miguel	  mimics	  that	  of	  Eduardo’s	  in	  many	  ways,	  both	  in	  his	  belief	  in	  the	  director’s	  desire	  to	  see	  him	  succeed	  as	  well	  as	  the	  respect	  and	  kindness	  he	  employs	  as	  a	  tool	  to	  encourage	  the	  boys	  to	  thrive.	  	  	   Don	  Miguel,	  he’s	  really	  attentive	  to	  us	  getting	  ahead	  in	  life…at	  the	  very	  least	  
he’s	  really	  attentive	  that	  we	  make	  something	  of	  ourselves,	  if	  we	  make	  errors	  he’ll	  tell	  
us	  that	  we	  need	  to	  change	  something	  –	  if	  we	  do	  badly	  we	  need	  to	  change	  in	  a	  positive	  
way.	  He’s	  respectful,	  he	  talks	  kindly	  with	  people,	  he	  helps	  you	  when	  you’re	  wrong-­	  
Emanuel	  	  	   For	  Emanuel,	  Don	  Miguel	  also	  demonstrates	  a	  sense	  of	  responsibility	  for	  his	  charges	  as	  he	  creates	  a	  visible	  path	  for	  success	  in	  the	  form	  of	  coursework	  and	  ensures	  that	  this	  opportunity	  can	  be	  accessed.	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   Don	  Miguel,	  he’s	  the	  one	  in	  charge	  of	  everything,	  like	  taking	  care	  of	  us	  and	  
making	  sure	  nothing	  bad	  happens	  to	  us.	  He	  gives	  us	  permission	  to	  do	  things,	  he	  pays	  
attention	  to	  where	  we’re	  going	  and	  where	  we’ve	  come	  from	  –	  Don	  Miguel	  is	  important	  
because	  of	  how	  he	  pushes	  me	  to	  move	  forward…because	  he’s	  supported	  me	  so	  much	  in	  
this	  institution…enrolling	  me	  at	  SENA	  and	  in	  other	  courses	  as	  well	  –	  Emanuel	  
	   	  	   Yiyi,	  seventeen	  and	  a	  resident	  of	  Institution	  B	  since	  he	  was	  a	  boy	  of	  seven,	  notes	  that	  as	  well	  as	  decision	  making,	  Don	  Miguel	  also	  orients	  the	  boys	  and	  provides	  the	  structure	  and	  feedback	  one	  might	  associate	  with	  a	  father.	  Most	  notable	  with	  respect	  to	  Yiyi’s	  identity	  formation	  is	  his	  capacity	  to	  self-­‐identify	  as	  gay.	  Despite	  the	  strides	  Colombia	  has	  made	  in	  legislating	  greater	  rights	  for	  the	  Lesbian	  Bisexual	  Gay	  Transgender	  (LGBT)	  community,	  the	  day	  to	  day	  experiences	  of	  this	  population	  continue	  to	  be	  fraught	  with	  discrimination,	  risk	  and	  likely	  abuse	  (Nagle,	  2012).	  Yiyi,	  with	  the	  support	  of	  Don	  Miguel	  and	  the	  institution	  as	  a	  whole,	  has	  been	  able	  to	  live	  comfortably	  among	  his	  peers	  despite	  his	  decision	  to	  wear	  flamboyant	  clothes,	  his	  use	  of	  cosmetics	  and	  general	  acknowledgement	  of	  his	  sexual	  preferences.	  	   Don	  Miguel	  is	  the	  person	  that	  orients	  us	  as	  if	  he	  were	  our	  father,	  he’s	  the	  head	  
of	  the	  institution,	  he’s	  the	  one	  that	  makes	  certain	  decisions	  when	  we	  don’t	  know	  what	  
to	  do-­	  then	  he’s	  there,	  like	  a	  vanguard,	  always	  looking	  out	  for	  us	  –	  Yiyi	  	  	   As	  with	  Eduardo,	  Yiyi	  also	  notes	  that	  Don	  Miguel	  instills	  in	  the	  residents	  the	  belief	  that	  each	  one	  can	  achieve	  his	  goals;	  Yiyi	  states	  that	  the	  director	  has	  facilitated	  his	  ability	  to	  self-­‐reflect,	  an	  important	  component	  in	  the	  identity	  literature	  (Kroger,	  2007).	  	   Don	  Miguel	  told	  us	  that	  we	  could	  end	  up	  being	  anything	  we	  wanted	  if	  we	  put	  
our	  minds	  to	  it…I	  triumphed	  in	  my	  goals	  thanks	  to	  the	  advice	  he	  gave	  me…what	  Don	  
Miguel	  gives	  me	  more	  than	  anything	  else	  is	  the	  ability	  to	  reflect	  upon	  things	  –	  Yiyi	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   Dario’s	  description	  of	  the	  role	  Don	  Miguel	  has	  played	  in	  his	  life	  also	  suggests	  that	  rather	  than	  stand	  idly	  by,	  Don	  Miguel	  takes	  an	  active	  interest	  in	  the	  physical	  and	  emotional	  development	  of	  each	  resident	  and	  is	  thoughtful	  in	  his	  attempts	  to	  create	  individual	  trajectories	  for	  each	  of	  the	  adolescents	  in	  his	  care.	  The	  evidence	  suggests	  that	  consistent	  care-­‐giving	  combined	  with	  nurturance	  has	  the	  potential	  to	  compensate	  for	  factors	  that	  have	  had	  a	  deleterious	  impact	  upon	  a	  child’s	  development	  (Jones	  Harden,	  2004).	  	  Don	  Miguel’s	  ongoing	  interactions	  with	  each	  resident	  suggest	  that	  participants’	  responses	  to	  the	  director	  are	  eventually	  positive	  for	  increased	  self-­‐esteem.	  Responses	  offered	  by	  the	  youth	  also	  suggest	  that	  the	  director	  maintains	  high	  expectations	  despite	  the	  traumatic	  losses	  suffered	  by	  each	  of	  the	  adolescents	  with	  respect	  to	  their	  families	  of	  origin.	  
	  
	   Don	  Miguel,	  he’s	  the	  person	  that	  mostly	  helps	  us	  plan	  out	  our	  lives,	  he’s	  the	  one	  
that	  says	  to	  us,	  you	  study	  this	  and	  that	  type	  of	  thing,	  next	  year	  you’re	  going	  to	  do	  that	  
and	  so	  he	  helps	  us	  think	  about	  our	  futures…then	  you	  start	  having	  this	  idea,	  yes,	  I	  am	  
going	  to	  be	  somebody	  -­	  Dario	  
	  
	   Enrique,	  a	  resident	  of	  Institution	  B	  since	  he	  was	  nine	  years	  old,	  attributes	  changes	  in	  his	  behavior	  to	  ongoing	  interactions	  with	  Don	  Miguel.	  He	  also	  acknowledges	  that,	  with	  time,	  the	  result	  of	  this	  relationship	  is	  a	  change	  in	  his	  behavior	  and	  subsequent	  subtle	  differences	  in	  the	  director’s	  reaction	  to	  Enrique’s	  increasingly	  mature	  comportment.	  	   Before	  it	  was	  more…he	  scolded	  me	  more	  because,	  eh,	  I	  behaved	  badly.	  Now,	  
well,	  I	  don’t	  have	  bad	  behavior	  anymore,	  the	  relationship	  has	  changed.	  He	  asks	  me	  
	   	   215	   	  
	   	  
how	  my	  family	  is,	  how	  I	  am,	  how	  I	  feel,	  how	  I’m	  managing	  at	  school.	  He	  worries	  about	  
me	  and	  my	  health	  -­	  Enrique	  	  
	   The	  past	  experiences	  of	  adult	  social	  actors	  and	  the	  potential	  impact	  of	  these	  experiences	  are	  largely	  absent	  in	  theories	  of	  identity	  development	  but	  the	  evidence	  in	  this	  study	  suggests	  that	  the	  personal	  narratives	  of	  secure	  and	  consistent	  adults	  may	  play	  a	  part	  in	  facilitating	  one’s	  role	  as	  an	  identity	  agent	  and	  thus	  participating	  in	  the	  process	  of	  adolescent	  identity	  formation.	  	  Within	  Institution	  B,	  Don	  Miguel’s	  history	  as	  a	  social	  orphan	  and	  his	  transformation	  from	  a	  child	  of	  the	  institution	  into	  an	  adult	  who	  became	  both	  a	  white	  collar	  professional	  as	  well	  as	  the	  director	  of	  the	  very	  facility	  in	  which	  he	  spent	  his	  childhood,	  appears	  to	  have	  positively	  impacted	  the	  residents	  as	  well	  as	  instill	  hope,	  a	  central	  goal	  with	  respect	  to	  ambiguous	  loss	  and	  successful	  social	  outcomes	  (Boss,	  2004).	  A	  number	  of	  respondents	  described	  Don	  Miguel’s	  childhood	  in	  the	  institution	  in	  terms	  that	  suggested	  a	  shared	  history	  that	  thereby	  enabled	  him	  to	  better	  understand	  their	  experiences	  as	  adolescent	  social	  orphans.	  	  	   Santiago,	  a	  young	  adult	  of	  eighteen,	  arrived	  at	  Institution	  B	  when	  he	  was	  twelve,	  after	  having	  spent	  a	  number	  of	  years	  in	  various	  institutional	  settings.	  Incredibly	  bright,	  with	  an	  engaging	  affect,	  Santiago	  notes	  that	  Don	  Miguel	  was	  raised	  in	  Institution	  B	  and	  asks	  nothing	  of	  the	  boys	  that	  he	  is	  unwilling	  to	  practice	  himself.	  	   Don	  Miguel,	  the	  director	  of	  this	  institution,	  everything	  he	  tells	  you	  he	  practices	  
himself	  –	  and	  when	  he	  was	  little	  he	  was	  raised	  in	  this	  institution	  and	  today	  he’s	  the	  
director,	  he’s	  a	  professional…so	  then	  he’s	  had	  a	  great	  influence	  on	  me	  –	  Santiago	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   His	  admiration	  for	  the	  director	  is	  evident	  and	  he	  notes	  that	  Don	  Miguel	  also	  arrived	  at	  the	  institution	  without	  anything	  and	  yet	  managed	  to	  create	  a	  successful	  life	  for	  himself,	  thus	  suggesting	  the	  shared	  path	  between	  director	  and	  resident	  is	  both	  meaningful	  as	  well	  as	  a	  source	  of	  hope.	  Santiago	  also	  notes	  that	  Don	  Miguel	  actively	  engages	  his	  residents	  with	  members	  of	  the	  community,	  potentially	  increasing	  the	  reserve	  of	  social	  capital	  available	  to	  each	  resident.	  Integration	  into	  the	  community	  maintains	  particular	  importance	  as	  each	  resident	  enters	  the	  institution	  as	  a	  result	  of	  intense	  familial	  disruptions	  and	  severed	  social	  ties.	  	   He	  takes	  us	  to	  lots	  of	  different	  places,	  introducing	  us	  to	  people,	  really	  taking	  us	  
so	  many	  places,	  you	  know,	  he’s	  a	  great	  example.	  He’s	  a	  great	  example	  for	  us,	  he	  arrived	  
at	  the	  institution	  without	  anything,	  without	  support,	  work,	  anything	  and	  then	  he	  
fought	  hard	  to	  everything	  he	  wanted	  and	  then	  look…whew!	  Look	  at	  him!	  –	  Santiago	  
	  	   Pedro,	  sixteen,	  has	  resided	  at	  Institution	  B	  for	  four	  years.	  Despite	  a	  history	  that	  is	  positive	  for	  physical	  abuse,	  while	  in	  the	  institution	  he	  has	  discovered	  a	  love	  of	  gardening	  and	  a	  natural	  talent	  for	  baseball.	  Knowledge	  of	  Don	  Miguel’s	  past	  as	  a	  child	  of	  the	  institution	  appears	  to	  have	  facilitated	  a	  sense	  of	  connection	  for	  Pedro.	  	   He’s	  a	  person	  that	  lived	  in	  the	  institution,	  so	  he	  understands	  the	  problems	  that	  
can	  arise	  in	  an	  institution…I	  believe	  he	  knows	  how	  we	  feel,	  when	  we	  feel	  alone…sad	  
…bitter…bored,	  he	  knows	  what	  it	  is	  –	  Pedro	  	  
	  
	   The	  common	  bond	  between	  resident	  and	  director	  appears	  to	  create	  the	  social	  conditions	  necessary	  to	  rebuild	  trust	  in	  the	  possibility	  of	  a	  safe	  and	  secure	  adult	  and	  like	  many	  of	  the	  other	  residents	  of	  this	  facility,	  Pedro	  believes	  that	  the	  director	  has	  his	  best	  interests	  at	  heart.	  	   Don	  Miguel,	  well,	  he’s	  the	  one	  that’s	  given	  me	  the	  opportunity	  to	  study,	  to	  make	  
something	  of	  myself.	  He’s	  a	  person	  who	  always	  wants	  the	  best	  for	  you,	  he’s	  always	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helping	  you,	  so	  that	  you’ll	  have	  a	  future.	  Whatever	  you	  want	  to	  do,	  he’ll	  give	  you	  a	  
helping	  hand	  -­	  Pedro	  	  	   Many	  of	  the	  participants	  in	  this	  study,	  whose	  lives	  have	  been	  marked	  by	  the	  loss	  of	  biological	  parents,	  siblings,	  foster	  parents,	  friends	  and	  community,	  characterized	  Don	  Miguel	  as	  responsible,	  as	  someone	  who	  fulfills	  his	  promises.	  Fabian,	  a	  young	  man	  of	  eighteen,	  has	  spent	  the	  last	  ten	  years	  in	  the	  institution.	  Brutally	  abused	  by	  his	  biological	  mother	  and	  largely	  forgiving	  of	  the	  mistreatment	  he	  received,	  he	  no	  longer	  has	  contact	  with	  either	  of	  his	  birth	  parents	  and	  appears	  to	  have	  forged	  an	  emotional	  bond	  with	  the	  director.	  
	   Don	  Miguel,	  his	  sense	  of	  responsibility	  and	  he’s	  a	  good	  person,	  well,	  good,	  and	  
he	  treats	  you	  well.	  I	  try	  to	  copy	  that	  and	  be	  responsible	  as	  well	  –	  he	  helps	  us.	  He	  
supports	  us	  in	  whatever	  we	  want	  to	  do	  and	  he	  has	  a	  lot	  of	  faith	  in	  us.	  You	  can	  talk	  
about	  anything	  you	  need	  to,	  yes,	  he	  can	  –	  no,	  he	  DOES	  give	  help	  if	  you	  need	  it	  or	  for	  
anything	  you	  need.	  He’s	  responsible;	  if	  he	  makes	  a	  promise	  to	  us	  he	  always	  fulfills	  it	  –
Fabian	  
	  	   Alejandro,	  sixteen,	  also	  expresses	  his	  belief	  that	  Don	  Miguel	  can	  be	  trusted	  to	  be	  present,	  to	  provide	  advice	  as	  well	  as	  assistance	  and	  is	  someone	  upon	  whom	  he	  can	  rely.	  	   He’s	  helped	  me	  to	  leave	  my	  problems	  behind,	  the	  ones	  I	  had…he’s	  the	  director.	  
He’s	  always	  advised	  me	  as	  well,	  he	  always	  realized	  that	  for	  me,	  I	  like	  to	  study	  and	  he	  
got	  me	  set	  up	  with	  my	  studies,	  for	  this	  Ill	  always	  thank	  him.	  When	  I	  need	  help	  it’s	  that,	  
that,	  that	  he	  also	  gives	  it	  to	  me,	  that	  he’s	  there	  for	  me	  –	  Alejandro	  
	  	   Alvaro,	  just	  fourteen	  and	  a	  resident	  of	  the	  institution	  for	  four	  years,	  is	  more	  succinct	  when	  he	  sums	  up	  his	  appraisal	  of	  what	  he	  believes	  Don	  Miguel	  offers	  the	  boys	  in	  his	  care.	  	   Whatever	  he	  says	  he’s	  going	  to	  do,	  he	  does	  it	  –	  Alvaro	  	  
	   	   218	   	  
	   	  
	  	   While	  the	  position	  of	  director	  seems	  a	  likely	  candidate	  for	  the	  role	  of	  an	  identity	  agent	  in	  the	  context	  of	  institutional	  care,	  only	  one	  of	  the	  eleven	  participants	  interviewed	  at	  Institution	  A	  specifically	  cited	  that	  institution’s	  director	  in	  terms	  that	  suggest	  she	  plays	  an	  active	  role	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation.	  Notable	  differences	  exist	  between	  the	  two	  facilities	  and	  likely	  contribute	  to	  the	  variation	  in	  responses.	  For	  example,	  Institution	  A	  houses	  far	  more	  children,	  including	  infants;	  164	  as	  compared	  to	  the	  64	  boys	  who	  reside	  at	  Institution	  B.	  The	  size	  of	  this	  facility	  appears	  to	  impede	  the	  staff’s	  ability	  to	  be	  emotionally	  present	  for	  the	  majority	  of	  the	  adolescents	  in	  this	  study.	  Jhoel,	  fourteen,	  entered	  Institution	  A	  at	  age	  twelve	  and	  is	  one	  of	  the	  few	  participants	  from	  this	  facility	  to	  experience	  the	  director	  as	  helpful.	  Similar	  to	  Don	  Miguel,	  Adiela	  also	  offers	  tangible	  advice,	  in	  this	  case	  to	  Jhoel,	  with	  respect	  to	  the	  connection	  between	  one’s	  studies	  and	  the	  future.	  The	  eldest	  of	  seven	  siblings,	  his	  eleven-­‐year-­‐old	  sister	  remains	  with	  him	  in	  the	  institution	  while	  the	  five	  youngest	  have	  been	  adopted	  and	  relocated	  to	  Europe.	  He	  currently	  has	  no	  contact	  with	  either	  of	  his	  biological	  parents.	  	   She	  gives	  me	  really	  good	  advice,	  like,	  for	  example,	  about	  my	  future	  –	  that	  I’ve	  
got	  to	  study	  so	  I	  can	  make	  something	  of	  myself	  –	  Jhoel	  	  	   Unlike	  Don	  Miguel,	  Adiela	  was	  not	  raised	  in	  an	  institution	  nor	  has	  she	  had	  extensive	  experience	  with	  this	  population.	  In	  her	  position	  for	  just	  three	  years,	  many	  of	  the	  staff	  resigned	  during	  her	  tenure,	  creating	  a	  rupture	  in	  the	  continuity	  of	  care	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received	  by	  the	  residents	  of	  Institution	  A.	  Prior	  to	  the	  current	  director’s	  incumbency	  and	  this	  rash	  of	  departures,	  the	  institution	  had	  experienced	  very	  little	  instability	  with	  respect	  to	  its	  employees.	  The	  loss	  of	  caregivers	  is	  particularly	  poignant	  and	  especially	  complex	  for	  these	  youth.	  Prior	  research	  suggests	  that	  children	  in	  care	  who	  have	  experienced	  an	  ambiguous	  loss	  are	  more	  likely	  to	  feel	  ambivalent	  as	  well	  as	  experience	  fear	  with	  respect	  to	  relational	  interdependency	  and	  rejection,	  even	  in	  the	  form	  of	  employee	  departure,	  and	  this,	  too,	  may	  be	  experienced	  by	  the	  adolescent	  as	  the	  result	  of	  being	  inherently	  unloveable	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007).	  	   Several	  participants	  from	  Institution	  A	  identified	  caretakers	  that	  were	  no	  longer	  employed	  at	  the	  facility	  as	  particularly	  important	  with	  respect	  to	  both	  the	  affection	  as	  well	  as	  the	  guidance	  that	  they	  provided.	  For	  Yamira	  and	  Bianca,	  both	  of	  whom	  have	  lived	  nearly	  their	  entire	  lives	  in	  the	  institution,	  a	  former	  social	  worker,	  Mariela,	  played	  a	  central	  role	  in	  the	  process	  of	  their	  development.	  Yamira,	  nineteen,	  has	  spent	  the	  last	  eighteen	  years	  at	  Institution	  A	  and	  until	  recently,	  Mariela	  was	  an	  integral	  part	  of	  the	  fabric	  of	  her	  daily	  life	  and	  was	  one	  of	  the	  few	  people	  able	  to	  provide	  Yamira	  with	  information	  regarding	  her	  past.	  	   She	  plays	  an	  important	  role	  for	  the	  girls,	  she	  really	  knows	  about	  our	  life	  here	  at	  
Institution	  A.;	  about	  our	  family,	  she	  knows	  the	  most	  about	  our	  world…since	  I	  arrived	  
here	  she’s	  always	  paid	  attention	  to	  me,	  she’s	  known	  my	  case,	  she’s	  supported	  me,	  she’s	  
helped	  me	  despite	  all	  the	  girls	  that	  are	  here	  she’s	  always	  been	  attentive	  to	  me	  –	  Yamira	  
	  
	   As	  well	  as	  a	  shared	  history	  with	  respect	  to	  their	  presence	  together	  at	  the	  institution,	  Mariela	  also	  played	  an	  active	  role	  in	  assisting	  Yamira	  in	  the	  journey	  toward	  adulthood.	  As	  evidenced	  by	  the	  following	  passage,	  despite	  the	  social	  
	   	   220	   	  
	   	  
worker’s	  departure	  from	  the	  institution,	  Yamira	  continues	  to	  discuss	  her	  relationship	  in	  the	  present	  tense,	  a	  critical	  reminder	  of	  the	  idiomatic	  description	  of	  ambiguous	  loss,	  there	  but	  not	  there.	  
	  
I	  go	  to	  see	  Mariela	  and	  I	  consult	  with	  her	  and	  then	  she’ll	  tell	  me	  both	  the	  
positive	  and	  the	  negative	  sides	  about	  the	  decision	  and	  that	  people	  have	  to	  really	  think	  
seriously	  about	  it	  and	  then	  think	  about	  which	  decision	  is	  going	  to	  help	  you	  get	  
ahead…She	  teaches	  me	  that	  a	  person	  should	  be	  really	  thoughtful	  about	  things…that	  a	  
person	  should	  always	  be	  thinking	  about	  the	  future	  and	  that	  a	  person	  should	  be	  
grateful	  for	  what	  they	  have	  –	  Yamira	  	  	   Bianca,	  seventeen,	  a	  resident	  of	  Institution	  A	  since	  she	  was	  fifteen	  days	  old,	  also	  discusses	  Mariela	  in	  terms	  of	  the	  role	  she	  played	  with	  respect	  to	  assisting	  Bianca	  in	  her	  discovery	  of	  self.	  Bianca’s	  poignant	  description	  of	  her	  relationship	  with	  this	  particular	  staff	  person	  further	  confirms	  the	  importance	  of	  a	  secure	  adult	  who	  is	  emotionally	  available	  and	  takes	  an	  active	  interest	  in	  the	  identity	  formation	  of	  the	  adolescent	  with	  whom	  he	  or	  she	  has	  created	  a	  connection,	  whether	  through	  biology	  or	  choice.	  	   Mariela	  taught	  me	  how	  to	  be	  secure	  in	  myself,	  I	  feel	  her	  support	  always,	  she	  
finds	  the	  way	  to	  teach	  you…how	  you	  ought	  to	  do	  things…to	  find	  another	  way,	  I	  like	  
that	  she’s	  like	  that,	  she’s	  a	  person	  that	  when	  she’s	  going	  to	  tell	  you	  things,	  she’s	  going	  
to	  tell	  you	  how	  they	  are,	  she’s	  not	  going	  to	  be	  like,	  beat	  around	  the	  bush,	  but	  she	  tells	  
me	  things	  in	  the	  best	  possible	  way	  -­	  Bianca	  
	  	   Notable	  in	  Bianca’s	  account	  of	  the	  role	  that	  Mariela	  played	  in	  her	  life	  is	  her	  description	  of	  the	  social	  worker	  as	  someone	  whose	  support	  she	  continuously	  feels,	  despite	  her	  absence	  from	  the	  institution.	  This	  sentiment	  is	  consistent	  with	  the	  premise	  of	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  in	  that	  rather	  than	  pursue	  a	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goal	  of	  individuation,	  a	  partnership	  is	  created	  between	  the	  adolescent	  and	  the	  adult	  (Schachter	  &	  Ventura,	  2008).	  	   For	  the	  participants	  in	  this	  study	  who	  reside	  at	  Institution	  A,	  day-­‐to-­‐day	  existence	  is	  marked	  by	  multiple	  levels	  of	  ambiguous	  loss.	  First,	  entry	  into	  the	  institution	  was	  predicated	  upon	  the	  loss	  of	  one’s	  biological	  parents	  and,	  after	  many	  years	  of	  stability	  under	  the	  direction	  of	  the	  institution’s	  founding	  family,	  the	  facility	  experienced	  a	  massive	  upheaval	  with	  respect	  to	  staff	  turnover	  and	  new	  leadership.	  Among	  the	  many	  psychologists	  that	  were	  employed	  by	  the	  institution,	  Franklin,	  whose	  tenure	  lasted	  less	  than	  one	  year,	  made	  a	  lasting	  impact	  upon	  a	  number	  of	  participants	  prior	  to	  his	  inexplicable,	  in	  the	  eyes	  of	  many	  residents,	  departure,	  thus	  creating	  a	  new	  loss,	  irresolvable	  and	  ambiguous	  in	  nature.	  	   Prior	  to	  his	  departure,	  Andrea,	  sixteen,	  whose	  primary	  responsibility	  in	  the	  institution	  is	  the	  facility’s	  library,	  discusses	  her	  feelings	  for	  Franklin.	  Her	  choice	  of	  words	  suggest	  that	  rather	  than	  a	  mere	  bystander	  in	  her	  life,	  Franklin	  was	  actively	  involved	  in	  the	  creation	  of	  a	  relationship	  with	  Andrea	  that	  would	  serve	  to	  enhance	  her	  future,	  both	  with	  respect	  to	  goals	  as	  well	  as	  personal	  development.	  	   He’s	  a	  really	  nice	  person,	  eh,	  he	  always	  wants	  to	  see	  that	  you’re	  happy	  and	  I	  
don’t	  know,	  he	  makes	  us	  laugh	  a	  lot,	  he	  takes	  pleasure	  in	  doing	  almost	  everything	  with	  
us.	  He	  made	  me	  feel	  better,	  he	  gave	  me	  advice,	  he	  would	  listen	  to	  me	  and	  he	  would	  say	  
what	  mistakes	  I	  was	  making,	  or	  what	  things	  I’d	  have	  to	  change	  and	  things	  like	  that,	  I	  
would	  say	  he	  was	  building	  a	  confidence	  with	  me	  -­	  Andrea	  	   As	  she	  continues	  to	  describe	  her	  feelings	  for	  Franklin,	  Andrea’s	  use	  of	  the	  word	  transparent	  suggests	  that	  she	  understood	  where	  she	  stands	  in	  relation	  to	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Franklin	  and	  her	  ability	  to	  impart	  advice	  to	  this	  psychologist	  indicates	  that	  Andrea	  perceived	  this	  relationship	  as	  a	  partnership	  rather	  than	  one	  from	  which	  the	  goal	  was	  to	  separate.	  	   He’s	  transparent,	  obviously	  when	  I	  say	  transparent	  it’s	  not	  like	  we	  tell	  each	  
other	  everything,	  we	  don’t	  have	  an	  intimacy	  that’s	  that	  close,	  like	  telling	  our	  own	  
secrets	  but,	  eh,	  it’s	  him	  that	  I’m	  not	  telling	  how	  I	  feel	  but	  yes,	  we	  talk,	  I	  give	  him	  advice,	  
he	  gives	  me	  advice,	  like	  that	  –	  Andrea	  
	  
	   Rosalba,	  seventeen,	  has	  lived	  in	  the	  institution	  since	  she	  was	  fifteen	  days	  old.	  She,	  too,	  notes	  that	  Franklin	  is	  transparent	  and	  in	  addition,	  describes	  his	  warmth.	  	   He’s	  a	  person	  who’s	  realistic,	  he’s	  really	  transparent,	  ay!	  I	  don’t	  know,	  he’s	  
really	  open!	  He’s	  really	  friendly,	  really	  noble	  –	  Rosalba	  
	  
	   In	  addition	  to	  his	  transparency,	  Franklin	  offers	  Rosalba	  advice	  and	  a	  sense	  of	  self-­‐worth,	  essential	  to	  the	  process	  of	  identity	  formation.	  She	  believes	  she	  is	  listened	  to	  and	  respected,	  thus	  diminishing	  feelings	  of	  isolation.	  While	  she	  acknowledges	  the	  brevity	  of	  the	  relationship,	  she	  also	  recognizes	  its	  power.	  	   There	  was	  a	  time	  when	  I	  felt	  alone,	  when	  I	  had	  lots	  of	  problems,	  I	  felt	  like	  I	  was	  
completely	  alone,	  I	  felt	  like	  nobody	  listened	  to	  me,	  that	  nobody	  understood	  me,	  maybe	  
it	  was	  because	  I	  had	  so	  many	  things	  guarded	  inside	  me,	  things	  about	  my	  past	  that	  I	  
would	  shout	  about	  but	  nobody	  listened	  and	  nobody	  understood;	  no	  one	  could	  
understand	  but	  he	  was	  a	  person	  that	  was	  always	  there	  for	  me;	  he’s	  listened	  to	  me,	  he’s	  
shown	  me	  a	  lot	  of	  respect,	  he’s	  valued	  me,	  always	  being	  there	  for	  me	  if	  I	  need	  advice	  –	  
to	  give	  me	  his	  hand,	  to	  support	  me	  –	  He’s	  touched	  my	  life	  so	  much,	  he’s	  left	  his	  mark,	  
more	  than	  other	  people	  who	  have	  lived	  with	  me	  my	  whole	  life.	  What	  he’s	  given	  to	  me,	  
it’s	  like	  it	  was	  left	  by	  an	  angel.	  I	  remember	  all	  the	  things	  he’s	  taught	  me	  and	  thanks	  to	  
him	  I’ve	  been	  able	  to	  live	  my	  life	  in	  another	  way…I	  see	  things	  with	  other	  eyes	  –	  Rosalba	  
	  	   Franklin’s	  ability	  to	  create	  space	  in	  which	  the	  adolescent	  is	  able	  to	  express	  his	  or	  her	  feelings	  appears	  to	  one	  attribute	  of	  a	  successful	  identity	  agent.	  He	  has	  a	  gentle	  demeanor	  and	  is	  primarily	  soft-­‐spoken.	  Slight	  of	  build,	  the	  female	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participants	  of	  Institution	  A	  continued	  to	  identify	  Franklin	  as	  a	  person	  with	  whom	  they	  could	  talk,	  suggesting	  that	  his	  presence	  embraces	  the	  positive	  aspects	  of	  the	  Colombian	  male,	  confidence	  and	  the	  ability	  to	  provide	  for,	  while	  negating	  the	  negative	  attributes,	  aggression	  and	  risk	  taking	  (DiGiunta,	  et.	  al,	  2011).	  Juliana,	  who	  articulates	  feelings	  of	  disconnection	  throughout	  the	  course	  of	  two	  interviews,	  is	  also	  able	  to	  recognize	  Franklin	  as	  a	  safe	  and	  secure	  adult.	  	   The	  psychologist,	  because	  it’s	  only	  him	  that	  I	  tell	  things	  to,	  I	  don’t	  just	  talk	  to	  
anyone,	  well	  he	  knows	  what	  I’m	  like,	  although	  at	  times	  I’m	  very,	  very,	  you	  know,	  really	  
dramatic	  in	  the	  way	  I	  act	  because,	  it’s	  that	  there	  are	  times,	  I	  told	  him	  this	  today,	  he	  
said,	  I	  told	  him,	  “I	  try	  as	  much	  as	  possible	  to	  not	  show	  how	  bad	  I	  feel	  and	  to	  be	  happy,”	  
you	  know,	  I,	  I,	  at	  times,	  fool	  around,	  I	  say	  I	  call	  you	  this	  and	  that,	  you,	  but	  it’s	  just	  to	  
fool	  around	  and	  then	  people	  say	  I’m	  really	  bitter,	  really	  difficult,	  others	  say	  that	  I’m	  a	  
person,	  eh…How	  do	  you	  say	  it?	  That	  I’m	  like	  a	  person	  that’s	  going	  to	  say	  something	  but	  
then	  I’m	  too	  embarrassed	  to	  say	  it	  -­	  Juliana	  
	  	   While	  the	  role	  of	  the	  psychologist	  at	  Institution	  A	  as	  a	  potential	  identity	  agent	  was	  complicated	  by	  staff	  turnover	  and	  larger	  caseloads	  given	  that	  this	  facility	  houses	  approximately	  164	  children	  between	  the	  ages	  of	  birth	  and	  eighteen,	  a	  very	  different	  picture	  emerged	  in	  Institution	  B.	  Home	  to	  64	  boys,	  ages	  8	  to	  18,	  with	  very	  little	  staff	  turnover	  and	  a	  single	  psychologist,	  Don	  Ramon	  appears	  to	  have	  formed	  connections	  with	  the	  most	  of	  the	  adolescent	  study	  participants	  who	  reside	  in	  Institution	  B.	  For	  several	  participants,	  the	  advice	  he	  offers	  as	  well	  as	  the	  sense	  that	  he	  is	  a	  protective	  presence	  in	  their	  lives,	  has	  imbued	  Don	  Ramon	  with	  the	  attributes	  of	  a	  successful	  identity	  agent.	  	  Pedro,	  sixteen,	  experiences	  Don	  Ramon	  as	  a	  champion	  but	  also	  as	  a	  person	  who	  is	  able	  to	  provide	  the	  boys	  with	  warmth,	  one	  of	  the	  multiple	  pathways	  through	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which	  traditional	  families	  influence	  identity	  formation	  as	  well	  as	  a	  necessary	  skill	  for	  professional	  staff	  whose	  goals	  is	  to	  increase	  attachment	  capabilities	  for	  youth	  in	  out	  of	  home	  care	  (Benson	  &	  Kirkpatrick	  Johnson,	  2009;	  New	  South	  Wales	  Department	  of	  Community	  Service,	  2006).	  	   Don	  Ramon,	  he’s	  the	  kind	  of	  person	  that’s	  not	  just	  for	  me,	  but	  with	  everyone,	  
will	  stick	  with	  you	  through	  the	  bad	  and	  the	  good…he	  fights	  for	  you,	  he	  gives	  you	  
affection,	  giving	  you	  advice	  when	  you	  have	  a	  problem	  –	  Pedro	  	  	   Estiven,	  fifteen,	  whose	  personal	  history	  is	  positive	  for	  delinquent	  behaviors,	  also	  expresses	  his	  belief	  that	  the	  psychologist,	  Don	  Ramon,	  is	  a	  person	  to	  whom	  one	  can	  turn	  in	  times	  of	  trouble.	  His	  choice	  of	  language	  indicates	  that	  Don	  Ramon	  is	  actively	  engaged	  in	  the	  process	  of	  communication	  with	  Estiven	  while	  providing	  a	  consistent	  presence	  in	  the	  adolescent’s	  life.	  	   Don	  Ramon,	  he’s	  a	  person	  that	  also	  talks	  with	  you	  when	  you	  have	  problems	  or	  
you’re	  angry	  or	  whatever…he	  always	  there	  for	  you	  –	  Estiven	  
	  	   	  	   The	  ability	  to	  rely	  upon	  an	  adult,	  as	  manifested	  by	  the	  adult’s	  physical	  presence	  as	  well	  as	  their	  capacity	  to	  give	  advice,	  seemed	  to	  be	  of	  central	  importance	  for	  many	  of	  the	  participants	  in	  this	  study.	  Emanuel,	  eighteen,	  and	  a	  full-­‐time	  employee	  at	  an	  Internet	  lounge,	  emphasized	  the	  assistance	  received	  by	  Don	  Ramon	  in	  his	  trajectory	  into	  young	  adulthood.	  	   Don	  Ramon	  is	  also	  someone	  who’s	  been	  there	  for	  me	  when	  I’ve	  had	  problems,	  
he	  has	  supported	  me	  and	  when	  I’ve	  felt	  upset	  he’s	  been	  there	  and	  when	  I	  began	  to	  
work,	  it	  was	  Don	  Ramon	  who	  helped	  me	  out	  –	  Emanuel	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   As	  well	  as	  Don	  Ramon	  and	  Don	  Miguel,	  Sofia,	  the	  social	  worker	  at	  Institution	  B	  was	  also	  identified	  by	  several	  of	  the	  study	  participants	  who	  reside	  at	  that	  facility	  as	  important	  to	  their	  development.	  An	  effusive	  woman	  who	  tends	  to	  laugh	  easily	  and	  is	  physically	  demonstrative	  with	  the	  boys,	  she	  is	  generally	  present	  for	  each	  resident’s	  arrival	  in	  the	  institution	  and	  is	  also	  responsible	  for	  their	  departure	  preparations.	  	   Gustavo,	  seventeen,	  the	  son	  of	  a	  guerilla,	  lived	  for	  some	  time	  in	  the	  jungle	  and	  his	  childhood	  is	  notable	  for	  a	  lack	  of	  attention	  to	  his	  personal	  growth	  as	  well	  as	  the	  negative	  implications	  associated	  with	  physical	  abuse.	  As	  well	  as	  her	  ability	  to	  give	  advice,	  a	  common	  theme	  for	  this	  study’s	  participants	  with	  respect	  to	  the	  actions	  of	  potential	  identity	  agents,	  he	  also	  credits	  Sofia	  for	  his	  developing	  sense	  of	  self,	  including	  the	  ability	  to	  dress	  appropriately.	  While	  a	  seemingly	  mundane	  task	  for	  the	  majority	  of	  youth	  who	  have	  the	  benefit	  of	  parental	  care,	  attention	  to	  both	  the	  internal	  as	  well	  as	  external	  formation	  of	  one’s	  identity	  is	  infinitely	  more	  complex	  to	  navigate	  and	  is	  best	  achieved	  in	  the	  context	  of	  a	  reciprocal	  relationship	  with	  a	  concerned	  adult.	  	   It’s	  that	  she	  gives	  me	  advice	  and	  everything	  at	  times	  when	  I’m	  not	  on	  my	  best	  
behavior.	  For	  example,	  when	  I	  was	  little	  I	  was	  really	  naughty,	  thanks	  to	  her,	  as	  well,	  
I’ve	  changed,	  so	  that	  I	  don’t	  behave	  badly,	  so	  that	  I’m	  responsible…before	  I	  lived	  like	  a	  
little	  pig	  and	  then	  she	  would	  explain	  to	  me	  how	  I	  ought	  to	  dress	  and	  things	  like	  that.	  
I’m	  thankful	  to	  her	  for	  that	  and	  that	  she	  worries	  about	  us	  and	  our	  roles	  -­	  Gustavo	  
	  	   As	  noted	  earlier,	  warmth	  is	  one	  of	  the	  pathways	  by	  which	  families	  facilitate	  identity	  formation	  and	  for	  Ever,	  whose	  life	  has	  been	  impacted	  by	  multiple	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placements	  prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  B,	  he	  too	  recognizes	  in	  Sofia	  her	  ability	  to	  provide	  warmth	  as	  well	  as	  advice	  and	  her	  capacity	  to	  withhold	  judgment.	  
She	  has	  a	  good	  personality,	  she’s	  really	  friendly,	  you	  talk	  to	  her	  and	  she	  gives	  
you	  advice,	  she	  treats	  you	  well,	  she	  doesn’t	  judge	  you	  but	  she	  tells	  you	  what’s	  good	  and	  
what’s	  bad	  –	  Ever	  
	  Estiven,	  a	  fifteen-­‐year-­‐old	  adolescent	  whose	  history	  is	  positive	  for	  incarceration,	  acknowledges	  Sofia’s	  role	  in	  providing	  the	  support	  necessary	  to	  transform	  the	  problematic	  behaviors	  exhibited	  by	  a	  number	  of	  residents.	  He	  also	  indicates	  that	  the	  connection	  he	  has	  created	  with	  this	  social	  worker	  is	  imbued	  with	  trust,	  thus	  creating	  the	  necessary	  conditions	  for	  an	  attachment	  that	  may	  facilitate	  positive	  social	  outcomes	  in	  the	  future.	  
Sofia	  is	  important	  because	  she,	  when	  I	  have	  some	  problems	  or	  something	  like	  
that	  she	  comes…I	  can	  tell	  her	  what’s	  going	  on	  with	  me	  and	  she	  doesn’t	  tell	  anyone,	  
she’s	  like	  a	  friend	  that	  you	  can	  tell	  your	  secrets	  to.	  I	  like	  that	  she	  talks	  with	  my	  
companions	  and	  me	  so	  that	  we	  all	  will	  have	  better	  behavior.	  She’ll	  tell	  us	  so	  many	  
things	  to	  help	  us	  better	  ourselves	  -­	  Estiven	  	  	  
	  Consistent	  with	  the	  literature	  with	  respect	  to	  identity	  agents,	  Sofia,	  rather	  than	  a	  spectator,	  takes	  an	  active	  part	  in	  the	  formation	  of	  the	  residents	  in	  her	  care.	  She	  creates	  goals	  for	  each	  adolescent	  and	  acts	  upon	  these	  goals	  in	  order	  to	  facilitate	  the	  creation	  of	  a	  healthy	  young	  adult	  able	  to	  enter	  the	  larger	  community	  post	  institutionalization.	  Jaime,	  fourteen,	  has	  been	  institutionalized	  since	  the	  age	  of	  two.	  He	  has	  occasional	  phone	  contact	  with	  his	  biological	  mother	  but	  is	  primarily	  dependent	  upon	  institution	  staff	  with	  respect	  to	  his	  personal	  growth.	  	   She	  sets	  an	  example	  for	  us,	  she	  tells	  us	  that	  we’ve	  got	  to	  get	  ahead…that	  we	  
shouldn’t	  be	  on	  the	  streets	  when	  we’re	  older,	  that	  we	  should	  be	  important	  people	  when	  
we’re	  older…she’s	  happy,	  she’s	  honest	  –	  Jaime	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   While	  the	  professional	  staff	  identified	  by	  the	  participants	  of	  Institution	  B	  appeared	  to	  meet	  Schacter	  &	  Ventura’s	  (2008)	  criteria	  for	  identity	  agents,	  other	  adults	  within	  the	  facility	  were	  also	  recognized	  by	  the	  youth	  for	  the	  care	  and	  concern	  they	  displayed	  in	  each	  of	  their	  lives.	  For	  example,	  Pedro	  notes	  that	  both	  the	  recreation	  coordinator,	  Rafael,	  as	  well	  as	  an	  institutional	  professor,	  Mateo,	  provide	  regular	  support	  and	  guidance.	  He	  also	  references	  the	  importance	  of	  prior	  experiences	  as	  a	  point	  of	  connection,	  as	  was	  referenced	  by	  a	  number	  of	  the	  participants	  with	  respect	  to	  Don	  Miguel.	  	   If	  I	  needed	  help	  with	  something	  it	  would	  be	  Mateo	  and	  Rafael.	  Both	  of	  them	  
have	  lived	  full	  lives.	  Now	  they	  have,	  with	  everything	  that	  has	  happen	  in	  the	  past,	  when	  
they	  were	  little,	  now	  they’re	  good	  people	  to	  give	  advice	  to	  a	  person	  when	  the	  person	  
needs	  it.	  They	  can	  talk	  to	  you	  about	  what	  would	  be	  bad	  for	  you,	  about	  vices,	  with	  
everything	  they’ve	  lived	  through,	  I’ve	  got	  faith	  in	  them	  –	  Pedro	  
	  
	   Pedro’s	  discussion	  of	  the	  attributes	  possessed	  by	  Mateo	  and	  Rafael	  also	  suggest	  cultural	  differences	  with	  respect	  to	  boundaries,	  as	  Pedro	  seems	  aware	  of	  information	  with	  respect	  to	  the	  past	  experiences	  of	  both	  men.	  Mateo’s	  wife,	  Soraya,	  is	  also	  employed	  by	  the	  institution	  and	  the	  presence	  of	  a	  married	  couple	  seems	  to	  provide	  comfort	  to	  Pedro	  as	  well	  as	  mimic	  the	  structures	  of	  a	  family.	  In	  the	  following	  passage,	  Pedro	  discusses	  the	  importance	  of	  New	  Year’s	  Eve,	  referred	  to	  as	  the	  31st	  of	  December	  in	  the	  context	  of	  Colombian	  culture,	  and	  the	  importance	  he	  attaches	  to	  the	  presence	  of	  Mateo	  and	  Soraya.	  	   Soraya	  is	  Mateo’s	  wife.	  She	  also	  gives	  us	  advice.	  When,	  for	  example,	  it’s	  the	  31st	  
and	  she	  doesn’t	  go	  home	  because	  she	  wants	  to	  stay	  here,	  for	  Soraya	  and	  Mateo	  
Institution	  B	  is	  really	  important,	  if	  there’s	  something	  going	  on,	  they’re	  always	  here	  –	  
Pedro	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   Jaime	  also	  identifies	  both	  Rafael	  and	  Mateo	  as	  persons	  who	  provide	  guidance	  and	  to	  whom	  he	  can	  turn.	  The	  language	  he	  uses	  reflects	  important	  tenets	  in	  the	  conceptualization	  of	  identity	  agents	  in	  that	  both	  men	  pay	  attention,	  provide	  security	  and	  set	  an	  example.	  	   Mateo’s	  someone	  that	  takes	  care	  of	  us	  and	  gives	  us	  an	  example	  to	  follow;	  he’s	  
strict	  and	  he’s	  happy…and	  Rafael,	  how	  hard	  he	  works	  and	  they	  both	  pay	  attention	  to	  
what	  I	  say	  –	  Jaime	  
	  
	   Similar	  to	  Pedro	  and	  Jaime,	  Antonio	  also	  identified	  Rafael	  and	  Mateo	  as	  important	  figures	  in	  his	  life.	  He,	  too,	  cites	  qualities	  such	  as	  the	  ability	  to	  proffer	  advice	  and	  provide	  support.	  	   Mateo,	  he	  talks	  to	  me	  about	  the	  things	  I’m	  doing	  that	  are	  wrong,	  so	  that	  I	  can	  
make	  it	  better,	  he	  gives	  me	  advice…he’s	  really	  responsible…and	  Rafael,	  he	  always	  tries	  
to	  stand	  up	  for	  you	  –	  Antonio	  	  
	  
	   While	  participants	  in	  this	  study	  frequently	  identified	  individual	  staff	  members	  as	  persons	  who	  performed	  functions	  consistent	  with	  those	  generally	  associated	  with	  one’s	  biological	  parents,	  for	  many	  of	  the	  youth,	  the	  institution	  as	  a	  whole	  was	  transformed	  from	  an	  inanimate	  object	  into	  an	  entity	  imbued	  with	  the	  characteristics	  of	  an	  identity	  agent.	  Pedro,	  sixteen,	  has	  resided	  at	  Institution	  B	  for	  four	  years	  and	  speaks	  of	  the	  institution	  and	  its	  ability	  to	  meet	  his	  needs	  in	  the	  following	  terms:	  	   This	  is	  my	  family.	  Well,	  for	  me	  everyone	  here	  is	  my	  family	  because	  if	  I	  need	  
advice,	  they	  give	  me	  advice.	  If	  I	  need	  affection,	  they	  give	  me	  affection	  –	  Pedro	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   Enrique,	  also	  a	  resident	  of	  Institution	  B,	  easily	  places	  the	  institution	  in	  the	  same	  category	  as	  his	  mother	  and	  identifies	  the	  role	  of	  support	  as	  an	  essential	  function.	  	   My	  mother,	  who’s	  always	  been…my	  godfather,	  the	  institution	  San	  José,	  and	  my	  
friends	  who	  are	  always	  on	  my	  mind,	  who	  are	  always	  at	  my	  side	  -­	  Enrique	  	  
A	  Further	  Look	  at	  Advice	  and	  Support	  and	  the	  Importance	  of	  Patience	  Concern	  and	  
Praise	  in	  the	  Lives	  of	  Adolescent	  Social	  Orphans	  	   For	  those	  youth	  able	  to	  identify	  adults	  with	  the	  attributes	  most	  often	  ascribed	  to	  identity	  agents,	  experiences	  with	  these	  social	  actors	  were	  largely	  perceived	  as	  positive	  and	  discernible	  patterns	  emerged	  within	  the	  narratives.	  Many	  of	  the	  participants	  considered	  institutional	  staff	  as	  persons	  who	  would	  provide	  support,	  offer	  advice,	  exercise	  patience,	  show	  concern	  and	  perhaps,	  most	  importantly,	  praise	  the	  adolescent	  for	  his	  or	  her	  accomplishments.	  Although	  many	  of	  the	  narratives	  were	  replete	  with	  positive	  terminology,	  feelings	  of	  disconnection	  also	  emerged	  and	  some	  youth	  seemed	  to	  experience	  isolation	  as	  well	  as	  intense	  loneliness.	  Advice	  	   Many	  of	  the	  respondents	  appeared	  to	  appreciate	  the	  presence	  of	  a	  consistent	  adult	  who	  could	  offer	  advice,	  often	  with	  respect	  to	  the	  future,	  but	  also	  tinged	  with	  some	  semblance	  of	  affection.	  Alejandro,	  a	  sixteen-­‐year-­‐old	  resident	  of	  Institution	  B	  emphasized	  advice	  at	  various	  points	  during	  the	  course	  of	  his	  interviews.	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   He’s	  the	  director…he’s	  always	  advised	  me	  as	  well…when	  I	  need	  help	  it’s	  that,	  
that,	  that	  he	  also	  gives	  me	  good	  advice…he	  gives	  it	  to	  me,	  then	  he’s	  there	  for	  me	  –	  
Alejandro	  
	  	   Alejandro	  continued	  to	  discuss	  the	  importance	  of	  advice	  as	  the	  interview	  progressed	  but	  enlarged	  the	  discussion	  to	  include	  other	  staff	  within	  the	  institution.	  	   I	  can	  talk	  about	  anything,	  they	  can	  be	  good	  things	  or	  bad	  things,	  they	  listen	  to	  
me	  and	  they’ll	  tell	  me	  what’s	  going	  on	  and	  they’ll	  give	  me	  advice	  as	  well	  –	  Alejandro	  
	  
	   Although	  Jhoel,	  just	  fourteen,	  generally	  expressed	  feelings	  of	  isolation	  since	  his	  arrival	  at	  Institution	  A,	  there	  were	  moments	  within	  the	  interview	  where	  he	  described	  positive	  exchanges	  with	  institutional	  staff	  and	  identified	  advice	  as	  an	  important	  component	  of	  these	  social	  interactions.	  	   She	  (the	  director)	  gives	  me	  really	  good	  advice,	  for	  example,	  about	  my	  future,	  
that	  I’ve	  got	  to	  make	  something	  of	  myself…and	  there’s	  a	  caretaker	  that’s	  named	  
Angelica,	  she	  also	  gives	  me	  lots	  of	  advice,	  she’ll	  say,	  “papi,	  don’t	  just	  sit	  there,	  come	  on,	  
play	  with	  me”,	  or	  “come	  on,	  keep	  me	  company”	  and	  I	  hang	  out	  with	  her	  and	  then	  I	  end	  
up	  calling	  her	  mami,	  well,	  there	  are	  times	  I	  can’t	  help	  myself	  and	  I	  say,	  mama	  -­	  Jhoel	  	  	   While	  Jhoel	  labels	  the	  positive	  aspect	  of	  this	  interaction	  as	  one	  of	  advice	  both	  received	  and	  accepted,	  his	  description	  of	  his	  use	  of	  the	  word	  mami	  suggests	  that	  Jhoel’s	  subconscious	  motivation	  is	  his	  desire	  for	  connection	  and	  more	  specifically,	  maternal	  affection.	  	   At	  age	  fifteen,	  Ever	  has	  already	  spent	  two	  thirds	  of	  his	  life	  in	  institutions.	  His	  arrival	  at	  Institution	  B	  was	  particularly	  difficult	  as	  he	  was	  transferred	  against	  his	  will	  and	  still	  voices	  his	  desire	  to	  be	  in	  the	  previous	  facility,	  where	  he	  passed	  the	  last	  six	  years	  of	  his	  life.	  Despite	  multiple	  transitions	  and	  the	  expected	  feelings	  of	  mistrust	  and	  disconnection	  that	  often	  accompany	  frequent	  placements	  (Unrau,	  et.	  al,	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2008),	  as	  well	  as	  total	  loss	  of	  control	  over	  one’s	  life,	  Ever’s	  reference	  to	  the	  advice	  he	  receives	  is	  connected	  to	  warmth	  and	  suggests	  the	  possibility	  for	  relational	  connection.	  	   I	  like	  his	  way	  of	  being	  and	  I’d	  like	  to	  be	  like	  him;	  his	  name	  is	  Rafael.	  I’d	  like	  to	  be	  
like	  him	  because	  he’s	  got	  a	  good	  personality	  and	  I’m	  always	  learning	  something	  from	  
him	  and	  he’s	  a	  hard	  worker…I’d	  like	  to	  be	  like	  him…he’s	  really	  friendly,	  he’s	  also	  
really…a	  person	  that	  has	  good	  advice.	  He	  gives	  you	  really	  good	  advice;	  he’s	  a	  person	  
like	  that.	  He’s	  really	  friendly	  –	  Ever	  	  	   Pedro,	  sixteen,	  a	  four	  year	  resident	  of	  Institution	  B,	  also	  identifies	  the	  importance	  of	  advice,	  but	  includes	  the	  elements	  of	  care	  and	  concern,	  institutional	  extensions	  of	  the	  conceptualization	  of	  parental	  warmth	  and	  closeness,	  considered	  essential	  to	  healthy	  adolescent	  psychosocial	  development	  (Benson	  &	  Kirkpatrick	  Johnson,	  2009).	  The	  following	  passage	  details	  Pedro’s	  experience	  with	  Mateo,	  a	  stable	  caretaker	  within	  the	  institution	  and	  his	  wife,	  also	  an	  employee.	  	   Don	  Mateo,	  he	  gives	  advice	  to	  everyone.	  He	  gives	  it	  to	  you	  in	  a	  caring	  way;	  he’s	  
been	  like	  that	  my	  whole	  four	  years…he’s	  a	  person	  who’s	  always	  attentive	  to	  other	  
people.	  Soraya	  is	  Mateo’s	  wife,	  she	  also	  gives	  us	  advice…when	  for	  example,	  it’s	  the	  31st	  
(New	  Year’s	  Eve)	  and	  she	  doesn’t	  go	  to	  their	  house	  because	  she	  wants	  to	  stay	  here,	  for	  
Soraya	  and	  Mateo,	  Institution	  B	  is	  really	  important	  –	  Pedro	  
	  Concern	  
	  
	   For	  Pedro,	  the	  dissemination	  of	  warmth	  dominates	  his	  discussion	  of	  important	  adults	  in	  his	  lives.	  Although	  his	  narrative	  is	  devoid	  of	  the	  word	  concern,	  his	  descriptions	  of	  caregivers	  and	  professional	  staff	  suggest	  he	  experiences	  their	  behavior	  toward	  his	  as	  consideration	  for	  his	  well-­‐being.	  	  	   Doña	  Nidia,	  she’s	  always	  affectionate,	  friendly…well,	  when	  we’re	  talking	  about	  
the	  people	  here,	  everyone	  cares	  for	  us	  as	  best	  they	  can.	  Doña	  Nidia	  always	  worries	  
	   	   232	   	  
	   	  
about	  our	  health,	  she’s	  always	  asking	  how	  we	  feel,	  if	  we’re	  ok…Don	  Ramon,	  he	  fights	  
for	  you,	  he	  gives	  you	  affection,	  including	  giving	  you	  advice	  when	  you	  have	  a	  problem.	  
And	  so	  because	  of	  that,	  I	  feel	  really	  warmly	  toward	  him	  as	  well	  –	  Pedro	  
	  
	   Concern	  for	  one’s	  well-­‐being	  is	  an	  important	  aspect	  of	  the	  youth’s	  interpretation	  of	  the	  behaviors	  exhibited	  by	  identity	  agents	  and	  extends	  beyond	  future	  goals	  to	  include	  the	  present	  as	  demonstrated	  by	  Pedro’s	  reference	  to	  Doña	  Nidia,	  a	  lay	  person	  charged	  with	  the	  health	  of	  the	  residents,	  and	  Estiven’s	  experience	  of	  the	  staff	  administrative	  assistant	  at	  Institution	  B.	  Estiven,	  a	  two	  year	  resident	  of	  the	  institution	  at	  age	  fifteen,	  is	  especially	  tall	  and	  his	  physical	  presence	  lends	  him	  an	  air	  of	  leadership	  despite	  his	  relatively	  short	  stay	  at	  the	  facility.	  	   She’s	  a	  person	  that	  when	  she	  sees	  someone	  who’s	  hungry	  or	  something	  like	  that	  
she	  comes	  over,	  “My	  child,	  what’s	  wrong?”	  or	  something	  like	  that.	  She’ll	  go	  to	  the	  
bodega	  for	  someone	  and	  get	  something	  to	  eat	  and	  not	  leave	  the	  person	  all	  hungry,	  
without	  anything	  to	  eat,	  she	  worries	  about	  you	  like	  that	  –	  Estiven	  
	  
	   Emanuel,	  unlike	  Estiven	  who	  is	  tall	  and	  athletic,	  is	  slight	  of	  build,	  soft	  spoken,	  bespectacled	  and	  painfully	  shy.	  Eighteen	  years	  old,	  he	  arrived	  at	  Institution	  B	  at	  age	  ten	  and	  perceives	  Don	  Miguel’s	  interest	  in	  his	  future	  in	  terms	  that	  suggest	  both	  parental	  concern	  and	  support.	  	   Don	  Miguel,	  he’s	  really	  attentive	  to	  us	  getting	  ahead	  in	  life…at	  the	  very	  least	  
he’s	  really	  attentive	  that	  we	  make	  something	  of	  ourselves,	  if	  we	  make	  errors	  he’ll	  tell	  
us	  that	  we	  need	  to	  change	  something	  –	  if	  we	  do	  badly	  we	  need	  to	  change	  in	  a	  positive	  
way.	  He’s	  respectful,	  he	  talks	  kindly	  with	  people,	  he	  helps	  you	  when	  you’re	  wrong-­	  he’s	  
the	  one	  in	  charge	  of	  everything,	  like	  taking	  care	  of	  us	  and	  making	  sure	  nothing	  bad	  
happens	  to	  us.	  He	  gives	  us	  permission	  to	  do	  things,	  he	  pays	  attention	  to	  where	  we’re	  
going	  and	  where	  we’ve	  come	  from	  –	  Emanuel	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   For	  the	  adolescents	  in	  this	  study,	  biological	  parent(s)	  have	  been	  unable	  to	  provide	  emotional,	  financial	  or	  physical	  support,	  obligations	  that	  are	  generally	  fulfilled	  by	  either	  one’s	  mother	  or	  father,	  if	  not	  both.	  These	  youth	  have	  experienced	  multiple	  relational	  losses	  that	  have	  resulted	  in	  placement	  within	  institutions	  where	  support	  is	  either	  withheld	  or	  provided,	  depending	  upon	  the	  culture	  of	  the	  facility	  and	  the	  characteristics	  of	  the	  staff	  that	  inhabit	  these	  milieus.	  	  	   Gustavo,	  a	  young	  man	  of	  seventeen,	  has	  been	  institutionalized	  since	  the	  age	  of	  nine.	  He	  is	  unclear	  as	  to	  who	  his	  birth	  father	  is	  and	  has	  experienced	  extreme	  conditions	  of	  survival	  in	  both	  the	  jungle	  as	  well	  as	  upon	  his	  arrival	  in	  the	  city.	  His	  interpretation	  of	  Don	  Miguel’s	  behavior	  is	  one	  of	  support	  and	  concern	  and	  the	  relationship	  he	  has	  developed	  with	  the	  director	  appears	  to	  provide	  Gustavo	  with	  feelings	  akin	  to	  a	  father-­‐son	  relationship.	  While	  he	  never	  suggests	  that	  Don	  Miguel	  is,	  in	  fact,	  his	  father,	  it	  appears	  that	  the	  director’s	  consistent	  presence,	  imbued	  with	  the	  parental	  attributes	  of	  warmth	  and	  concern,	  permit	  Gustavo	  to	  tolerate	  the	  ambiguity	  in	  his	  life	  with	  respect	  to	  his	  biological	  parents.	  	   Don	  Miguel,	  because	  he	  supports	  us	  so	  much,	  in	  so	  many	  things,	  he	  support	  us	  in	  
our	  studies,	  in	  going	  to	  SENA,	  sometimes	  he	  goes	  and	  gives	  us	  talks	  there	  in	  the	  dining	  
room	  about	  how	  we	  should	  behave,	  sometimes	  he	  tells	  us	  stories	  about	  himself	  and	  the	  
other	  men	  that	  have	  passed	  through	  here	  and	  lived	  here	  with	  him.	  For	  me,	  he’s	  a	  
person	  who’s	  really	  important	  to	  me	  –	  Gustavo	  
	  
	   Enrique,	  eighteen,	  has	  resided	  at	  Institution	  B	  for	  the	  last	  nine	  years.	  While	  in	  the	  institution	  he	  discovered	  his	  talent	  for	  soccer	  as	  well	  as	  math.	  His	  interpretation	  of	  the	  position	  of	  the	  institution	  in	  his	  life	  suggests	  that	  he	  has	  imbued	  the	  facility	  with	  specific	  roles,	  such	  as	  institution	  as	  parent	  and	  Enrique	  as	  child.	  His	  perception	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of	  this	  relationship	  provides	  Enrique	  with	  the	  opportunity	  to	  reconstruct	  his	  identity;	  an	  essential	  task	  on	  the	  path	  to	  wellness	  for	  those	  persons	  who	  have	  experienced	  an	  ambiguous	  loss	  (Boss,	  2010).	  
	  
They’ve	  told	  me	  that	  the	  support	  of	  the	  institution	  will	  always	  be	  there,	  that	  you	  
won’t	  ever	  lose	  that…you’re	  a	  child	  of	  the	  institution	  –	  Enrique	  	  	   In	  order	  to	  better	  unpack	  this	  concept	  of	  support,	  several	  participants	  in	  this	  study	  specifically	  noted	  that	  when	  speaking,	  they	  believed	  that	  the	  adult	  present	  was	  attentive;	  in	  fact,	  listened	  to	  what	  was	  said	  by	  the	  adolescent.	  Jaime,	  just	  fourteen,	  currently	  resides	  at	  Institution	  B	  with	  two	  of	  his	  younger	  brothers.	  He	  is	  extremely	  soft-­‐spoken	  but	  when	  asked	  what	  it	  is	  he	  likes	  about	  the	  adult	  he	  has	  identified	  as	  important,	  he	  answers	  simply:	  	  
	  
They	  pay	  attention	  to	  what	  I	  say	  –	  Jaime	  
	  Alejandro’s	  biological	  mother	  is	  unknown	  to	  him	  and	  his	  father	  chose	  a	  relationship	  with	  a	  woman	  rather	  than	  maintain	  his	  son	  in	  their	  home.	  With	  this	  foundation	  of	  loss	  and	  rejection,	  Alejandro’s	  ability	  to	  foray	  into	  new	  relational	  territory	  and	  experience	  institutional	  staff	  as	  persons	  who	  will	  be	  attentive	  seems	  to	  be	  indicative	  of	  his	  remarkable	  resilience.	  
	  
Don	  Miguel	  has	  helped	  me	  to	  leave	  my	  problems	  behind,	  the	  ones	  that	  I	  had	  –	  I	  
can	  talk	  about	  anything,	  they	  can	  be	  good	  things	  or	  bad	  things,	  they	  listen	  to	  me	  and	  
they’ll	  tell	  me	  what’s	  going	  on	  and	  they’ll	  give	  me	  advice	  as	  well	  –	  Alejandro	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Antonio,	  sixteen,	  has	  resided	  at	  Institution	  B	  for	  the	  last	  two	  years	  but	  prior	  to	  this	  placement	  he	  was	  in	  at	  least	  three	  other	  institutions	  and	  two	  foster	  homes.	  He	  has	  large	  gaps	  in	  his	  education	  and	  although	  he	  sometimes	  struggles	  to	  articulate	  his	  thoughts,	  his	  sense	  of	  being	  heard,	  of	  being	  attended	  to	  by	  the	  director,	  is	  both	  clear	  and	  of	  extreme	  importance	  to	  his	  ability	  to	  stay	  at	  Institution	  B	  rather	  than	  escape.	  
	  
I	  think	  it’s	  the	  patience	  that	  he’s	  had	  with	  me…that	  he	  has	  for	  me,	  because	  there	  
was	  a	  time	  when	  I	  was	  trying	  to	  leave…like	  some	  others	  who	  have	  left	  -­I	  think	  that	  they	  
are	  listening	  to	  me.	  No,	  I	  don’t	  think	  so…I	  KNOW	  that	  they’re	  listening	  to	  me	  –	  Antonio	  
	  
	  Rosalba,	  seventeen,	  in	  addition	  to	  the	  identification	  of	  the	  presence	  of	  an	  identical	  twin,	  was	  also	  able	  to	  identify	  adults	  whose	  interactions	  she	  perceived	  as	  supportive	  and	  attentive.	  Unfortunately	  for	  Rosalba,	  a	  resident	  of	  Institution	  A,	  all	  of	  the	  adults	  with	  whom	  she	  believed	  she	  had	  developed	  reciprocal	  relationships	  have	  since	  departed	  the	  institution,	  which	  has	  created	  new	  losses	  as	  well	  as	  a	  void	  in	  her	  support	  system.	  
	  
I’d	  be	  crying	  and	  then	  he’d	  notice	  –	  nobody	  had	  ever	  done	  that	  before…he	  came	  
as	  a	  psychologist	  and	  he	  would	  say,	  do	  you	  need	  something?	  If	  you	  need	  me	  I’m	  here	  to	  
help	  you	  out…I	  don’t	  know,	  he	  was	  interested,	  he	  showed	  interest	  in	  me…he’s	  
affectionate,	  because	  I	  feel	  like	  I	  barely	  received	  any	  affection	  here;	  he’s	  really	  
attentive…	  They’ve	  taught	  me	  how	  to	  have	  faith	  in	  myself,	  have	  faith	  in	  me;	  they	  listen	  
to	  me	  when	  I	  needed	  somebody	  to	  listen	  –	  Rosalba	  	  Rosalba’s	  positive	  perception	  of	  her	  experiences	  with	  institutional	  staff	  who	  exhibit	  warmth	  and	  attention	  emphasize	  the	  importance	  of	  these	  typically	  parental	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attributes	  in	  the	  development	  of	  self-­‐esteem	  and	  autonomous	  decision	  making	  capacities	  as	  a	  result	  of	  the	  acceptance	  provided	  by	  identity	  agents.	  Praise	  	   As	  well	  as	  support,	  concern	  and	  advice,	  many	  of	  the	  participants	  described	  situations	  in	  which	  they	  received	  praise.	  Very	  little	  exists	  in	  the	  literature	  that	  directly	  discusses	  the	  impact	  of	  praise	  on	  the	  process	  of	  identity	  formation	  in	  late	  adolescence,	  but	  a	  recent	  study	  by	  Beyers	  &	  Goossens	  (2008)	  emphasizes	  the	  importance	  of	  public	  acclaim,	  particularly	  in	  the	  case	  of	  adolescent	  males.	  These	  authors	  note	  that	  setting	  standards	  for	  behavior	  and	  dispensing	  praise	  as	  a	  tool	  to	  encourage	  behavioral	  compliance	  as	  well	  as	  reinforce	  positive	  life	  choices	  are	  essential	  elements	  in	  the	  facilitation	  of	  healthy	  identity	  formation,	  especially	  for	  adolescent	  boys	  (Beyers	  &	  Goossens,	  2008).	  	   When	  asked	  by	  this	  researcher	  what	  types	  of	  things	  did	  staff	  do	  which	  rendered	  them	  important	  in	  the	  eyes	  of	  the	  adolescents,	  several	  of	  the	  participants	  in	  this	  study	  discussed	  situations	  in	  which	  they	  received	  compliments	  by	  adult	  staff	  members.	  Yiyi,	  seventeen,	  has	  spent	  the	  last	  ten	  years	  at	  Institution	  B.	  While	  growing	  from	  a	  small	  boy	  into	  a	  young	  man,	  he	  has	  discovered	  with	  the	  help	  of	  the	  staff	  his	  love	  of	  design,	  dance	  and	  performance.	  In	  the	  following	  excerpt,	  Yiyi	  describes	  the	  staff	  reaction	  after	  a	  recent	  win	  in	  a	  dance	  competition:	  	   People	  said	  wow,	  look	  at	  Yiyi-­	  then	  when	  I	  brought	  the	  medal	  here	  there	  was	  a	  
huge	  amount	  of	  applause.	  I	  was	  a	  star	  here!	  -­	  Yiyi	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   When	  Yiyi	  recalls	  the	  praise	  he	  received,	  one	  can	  see	  through	  both	  his	  affect	  and	  his	  body	  language	  the	  importance	  of	  this	  social	  interaction	  and	  its	  impact	  on	  his	  sense	  of	  self-­‐worth.	  	  Estiven,	  fifteen,	  has	  a	  history	  of	  delinquent	  behaviors	  that	  resulted	  in	  his	  placement	  in	  a	  locked	  facility	  prior	  to	  his	  arrival	  at	  Institution	  B,	  suggesting	  that	  behavioral	  compliance	  and	  the	  provision	  of	  exceptional	  role	  models	  has	  even	  greater	  importance	  for	  this	  young	  man.	  His	  depiction	  of	  what	  Don	  Miguel	  is	  able	  to	  provide	  is	  consistent	  with	  the	  literature	  with	  respect	  to	  the	  importance	  of	  warmth	  and	  praise	  in	  the	  healthy	  development	  of	  adolescent	  identity	  formation	  (Benson	  &	  Kirkpatrick	  Johnson,	  2009;	  Beyers	  &	  Goossens,	  2008)	  and	  yet	  in	  the	  case	  of	  Estiven,	  these	  social	  interactions	  are	  being	  provided	  by	  an	  alternative	  adult	  rather	  than	  the	  parent	  and	  are	  experienced	  by	  this	  participant	  as	  both	  positive	  and	  important.	  
	  
	   When	  you	  speak	  with	  him,	  he	  talks	  with	  you,	  like	  he	  talks	  to	  you	  and	  you	  know	  
that	  all	  he	  wants	  is	  for	  us	  all	  to	  become	  someone	  in	  our	  lives,	  he	  speaks	  with	  
enthusiasm,	  like	  whenever	  we	  arrive	  with	  some	  kind	  of	  news,	  “hey,	  Don	  Miguel,	  we	  won	  
the	  whatever,”	  he	  congratulates	  us,	  he	  talks	  to	  us	  with	  enthusiasm,	  sometimes	  he	  gives	  
us	  rewards	  and	  things	  like	  that	  –	  Estiven	  
	  
	   At	  age	  eighteen,	  Enrique	  is	  on	  the	  cusp	  of	  departure	  from	  the	  institution.	  A	  nine	  year	  resident	  of	  Institution	  B,	  while	  at	  the	  facility	  Enrique,	  with	  the	  support	  of	  a	  variety	  of	  adults,	  discovered	  important	  talents	  both	  in	  the	  area	  of	  math	  and	  soccer.	  With	  encouragement	  and	  praise,	  he	  auditioned	  for	  a	  municipal	  soccer	  club	  and	  is	  also	  able	  to	  imagine	  mathematics	  as	  a	  pathway	  to	  a	  brighter	  future.	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   The	  professors	  were	  always	  there,	  saying	  how	  good	  I	  was	  in	  math,	  they	  would	  
say,	  you	  should	  think	  about	  studying	  math,	  or	  physics	  or	  one	  of	  the	  branches	  of	  math	  
for	  a	  more	  successful	  future	  –	  Enrique	  
	  
	   Like	  Enrique,	  Emanuel,	  also	  eighteen,	  will	  soon	  depart	  the	  institution.	  With	  the	  help	  of	  the	  staff	  at	  Institution	  B,	  the	  active	  participation	  required	  of	  an	  identity	  agent,	  he	  has	  acquired	  a	  job	  in	  an	  internet	  café	  and	  has	  been	  able	  to	  nurture	  his	  love	  of	  computers.	  He,	  too,	  identifies	  praise	  when	  asked	  to	  discuss	  what	  types	  of	  things	  staff	  have	  provided	  him	  with	  during	  his	  years	  at	  the	  facility.	  
	  
Don	  Miguel	  has	  congratulated	  me,	  he’s	  said,	  nice	  job,	  he’s	  congratulated	  me	  –	  
Well,	  they’ve	  all	  congratulated	  me…and	  Don	  Miguel,	  he’s	  respectful,	  he	  talks	  kindly	  
with	  people,	  he	  helps	  you	  when	  you’re	  wrong…Don	  Omar,	  he	  treats	  you	  with	  respect	  –	  
Emanuel	  	  	   While	  support,	  concern,	  advice	  and	  praise	  were	  all	  perceived	  by	  participants	  in	  this	  study	  as	  important	  aspects	  of	  healthy,	  reciprocal	  relationships	  between	  youth	  and	  identity	  agents,	  for	  some	  adolescents	  it	  was	  simply	  the	  absence	  of	  abuse	  that	  was	  identified	  as	  a	  positive	  adult	  characteristic.	  	   For	  Fabian,	  a	  young	  man	  of	  eighteen	  whose	  history	  is	  positive	  for	  extreme	  physical	  abuse,	  the	  safety	  he	  has	  been	  provided	  within	  the	  walls	  of	  the	  institution	  remains	  of	  utmost	  importance.	  It	  appears	  that	  both	  feelings	  of	  safety	  as	  well	  as	  the	  trust	  he	  developed	  with	  Don	  Miguel	  allowed	  him	  to	  remain,	  rather	  than	  escape,	  a	  theme	  which	  also	  emerged	  in	  Antonio’s	  excerpt	  and	  which	  ultimately	  prevented	  both	  boys	  from	  potential	  further	  dangers	  had	  they	  fled	  to	  the	  streets.	  Current	  research	  conducted	  in	  Colombia	  indicates	  that	  children	  who	  exist	  in	  the	  streets	  of	  this	  country	  are	  likely	  to	  be	  exposed	  to	  social	  as	  well	  as	  extrajudicial	  violence	  as	  well	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as	  sexual	  exploitation	  in	  the	  form	  of	  prostitution	  as	  well	  as	  trafficking	  (Pinzon-­‐Rindón,	  Hofferth	  &	  Briceño,	  2008).	  Therefore,	  the	  capacity	  for	  institutional	  staff	  to	  create	  conditions	  that	  encourage	  trust	  and	  facilitate	  attachment	  take	  on	  added	  importance	  in	  a	  culture	  that	  is	  prone	  to	  violence.	  	   They	  don’t	  hit	  me	  here,	  my	  mother	  used	  to	  hit	  me	  and	  didn’t	  want	  me	  to	  go	  
anywhere,	  I	  listened	  to	  Don	  Miguel	  and	  I	  stayed	  here…Don	  Miguel,	  I	  don’t	  want	  to	  
deceive	  him	  because	  after	  all	  these	  years,	  my	  feelings	  for	  him	  are	  so	  strong	  –	  Fabian	  
	  	   Yiyi,	  eighteen,	  also	  experienced	  abuse	  at	  the	  hands	  of	  his	  mother.	  For	  most	  of	  each	  interview	  he	  was	  articulate,	  charismatic	  and	  expressive.	  Yet	  when	  asked	  to	  discuss	  the	  role	  of	  adults	  and	  what	  they	  might	  offer,	  as	  well	  as	  praise,	  he,	  too,	  perceived	  the	  absence	  of	  abuse	  as	  an	  important	  feature	  of	  the	  relationship	  between	  adolescent	  and	  staff.	  	   They’re	  not	  going	  to	  hurt	  or	  kick	  you	  –	  Yiyi	  
	  	   While	  most	  participants	  in	  Institution	  B	  perceived	  institutional	  staff	  as	  able	  to	  perform	  at	  least	  some	  of	  the	  positive	  functions	  generally	  attributed	  to	  parents	  and	  identified	  in	  the	  literature	  as	  essential	  to	  healthy	  identity	  formation,	  those	  youth	  who	  reside	  in	  Institution	  A	  were	  less	  able	  to	  access	  available	  adults	  who	  meet	  the	  criteria	  of	  identity	  agents.	  As	  previously	  mentioned,	  structural	  differences,	  staff	  turnover	  and	  employee	  profiles	  all	  appear	  to	  contribute	  to	  the	  divergent	  responses	  between	  the	  two	  groups	  of	  adolescents.	  In	  addition,	  some	  youth	  experienced	  intense	  feelings	  of	  isolation	  and	  were	  less	  able	  to	  avail	  themselves	  of	  the	  potential	  supports	  inherent	  in	  the	  institution.	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Social	  Disconnection	  	   While	  Antonio	  expressed	  a	  desire	  to	  escape,	  a	  common	  theme	  among	  new	  arrivals	  in	  the	  institution,	  the	  director’s	  attentiveness	  to	  his	  emotional	  state	  persuaded	  him	  to	  remain	  in	  the	  facility.	  Positive	  social	  interactions	  between	  staff	  and	  resident	  facilitated	  a	  sense	  of	  self-­‐worth,	  apparently	  lacking	  in	  Yamira’s	  depiction	  of	  new	  arrivals	  in	  Institution	  A.	  
Kids	  arrive	  here	  and	  they	  already	  want	  to	  escape,	  the	  director	  doesn’t	  do	  
anything,	  the	  kids	  don’t…we	  kids	  feel	  like	  the	  adults	  don’t	  value	  us	  at	  all	  here,	  they	  
make	  up	  things	  that	  aren’t	  true	  –	  with	  information	  they	  shouldn’t…they	  don’t	  take	  
care	  of	  the	  kids,	  they’re	  not	  firm	  with	  us,	  they	  don’t	  teach	  us	  what…what	  will	  happen	  if	  
we	  escape	  –	  Yamira	  	  	   Yamira,	  nineteen,	  has	  lived	  at	  Institution	  A	  since	  she	  was	  one	  year	  old.	  Given	  the	  length	  of	  time	  she	  has	  been	  at	  the	  institution	  she	  has	  witnessed	  the	  recent	  upheaval	  in	  staff	  and	  has	  experienced	  a	  series	  of	  new	  losses,	  irresolvable	  in	  that	  the	  location	  of	  former	  staff	  with	  whom	  she	  was	  close	  remains	  unknown.	  Yamira’s	  perception	  of	  their	  absence	  is	  synonymous	  with	  the	  absence	  of	  love,	  concern,	  support	  and	  as	  a	  result,	  the	  presence	  of	  sadness	  and	  disconnection.	  
The	  kids	  respected	  the	  people	  who	  were	  older,	  the	  professionals…you	  could	  
have	  faith	  in	  them,	  you	  could	  tell	  them	  things…everything	  changed…the	  new	  director	  
didn’t	  take	  care	  of	  the	  kids,	  the	  kids	  got	  bored,	  the	  didn’t	  do	  anything,	  unlike	  the	  other	  
one	  before	  who	  did…the	  kids	  would	  get	  bored	  and	  she	  would	  show	  them	  the	  love	  she	  
had	  for	  the	  kids,	  there	  was	  always	  something	  for	  the	  kids	  so	  that	  they	  wouldn’t	  ever	  be	  
sad,	  but	  now?	  No.	  None	  of	  that	  –	  Yamira	  	   	  Multiple	  transitions,	  the	  loss	  of	  significant	  relationships	  and	  social	  networks	  as	  well	  as	  the	  disruption	  of	  norms	  that	  generally	  characterize	  one’s	  placement	  into	  
	   	   241	   	  
	   	  
out	  of	  home	  care	  can	  create	  for	  the	  adolescent	  a	  burgeoning	  sense	  of	  disconnection	  from	  family,	  peers,	  caregivers	  and	  social	  institutions	  (Havlicek,	  2011;	  Stott	  &	  Gustavsson,	  2010).	  For	  Jhoel,	  fourteen,	  his	  feelings	  with	  respect	  to	  the	  loss	  of	  his	  youngest	  siblings	  as	  well	  as	  his	  birth	  parents	  is	  consistent	  with	  the	  literature	  in	  that	  should	  he	  need	  help,	  he	  ultimately	  feels	  alone	  and	  imagines	  that	  even	  if	  listened	  to,	  no	  one	  will	  take	  action	  on	  his	  behalf.	  
	  	  	   There	  isn’t	  anyone,	  if	  I	  have	  a	  big	  problem	  and	  I	  need	  help,	  there	  wouldn’t	  be	  
anyone	  there	  to	  help	  me,	  the	  truth	  is	  that	  I	  really	  haven’t	  got	  anyone	  here	  to	  turn	  to	  for	  
help	  –	  I	  don’t	  know	  if	  they	  can	  understand	  because	  they	  say,	  when	  you	  tell	  them	  
something,	  they	  say	  that	  they	  can’t	  do	  anything.	  Like	  if	  I	  say,	  if	  I	  go	  into	  the	  office	  and	  
say	  I’ve	  been	  hit	  or	  if	  I	  go	  where	  Adiela	  is	  –	  they’re	  good	  at	  listening	  but	  will	  they	  do	  
anything?	  No	  –	  Jhoel	  
	  
	   This	  perception	  of	  apathy	  on	  the	  part	  of	  staff	  extended	  to	  several	  other	  participants,	  all	  of	  whom	  resided	  at	  Institution	  A,	  a	  facility	  which,	  as	  previously	  mentioned,	  also	  houses	  infants	  and	  young	  children.	  The	  composition	  of	  the	  facility	  is	  of	  particular	  importance	  for	  a	  number	  of	  reasons;	  not	  only	  do	  infants	  and	  toddlers	  require	  a	  different	  level	  of	  care,	  the	  general	  perception	  is	  that	  the	  possibility	  of	  permanence	  via	  adoption	  still	  exists,	  thereby	  attaching	  a	  perception	  of	  hope	  to	  these	  children.	  In	  addition,	  Institution	  A	  is	  geographically	  located	  on	  the	  outskirts	  of	  the	  city,	  creating	  a	  sense	  of	  physical	  isolation	  for	  the	  adolescents	  as	  well.	   	  Ricardo,	  sixteen,	  has	  resided	  at	  Institution	  A	  since	  he	  was	  two	  years	  old	  and	  according	  to	  him,	  his	  name	  was	  recorded	  incorrectly	  upon	  entry	  and	  staff	  continue	  to	  use	  this	  misnomer.	  A	  younger	  sister	  continues	  to	  live	  at	  the	  institution	  while	  two	  older	  siblings	  have	  aged	  out.	  Ricardo	  takes	  great	  pride	  in	  his	  appearance	  and	  exudes	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a	  natural	  charm	  that	  often	  results	  in	  a	  number	  of	  younger	  boys	  trailing	  behind	  him	  while	  he	  strolls	  the	  grounds	  with	  his	  fourteen-­‐year-­‐old	  girlfriend.	  His	  narrative	  is	  replete	  with	  phrases	  that	  suggest	  an	  emotional	  disconnection	  from	  the	  adults	  in	  the	  institution.	  	   When	  we	  come	  home	  from	  school,	  no	  one’s	  waiting	  for	  us…here	  they	  don’t	  say	  
anything	  about	  things	  regarding	  the	  system,	  they	  don’t	  give	  us	  talks…about	  things	  like	  
that	  –	  Ricardo	  
	  
	   Ricardo’s	  friend,	  Marco,	  fourteen,	  resides	  at	  Institution	  A	  with	  his	  twin	  sister.	  He	  struggles	  to	  make	  eye	  contact	  and	  although	  he	  insists	  in	  participating	  in	  the	  interview,	  he	  seems	  to	  grapple	  with	  each	  question	  and	  is	  often	  unable	  to	  respond.	  Ultimately,	  in	  the	  few	  words	  he	  does	  offer,	  a	  profound	  sense	  of	  isolation	  appears.	  	   I	  don’t	  know	  who	  I	  would	  turn	  to	  for	  help,	  no…I’d	  like	  to	  have	  someone	  to	  talk	  
with	  –	  Marco	  	   	  	   Rosalba,	  too,	  perceives	  the	  staff	  as	  largely	  silent	  and	  unavailable.	  A	  gregarious	  young	  woman,	  she	  has	  experienced	  a	  number	  of	  recent	  losses,	  staff	  that	  had	  been	  present	  for	  many	  years	  as	  well	  as	  the	  psychologist,	  Franklin,	  whose	  tenure	  at	  Institution	  A	  was	  less	  than	  one	  year.	  Rosalba’s	  statement,	  although	  simple,	  suggests	  the	  power	  of	  communication	  and	  the	  components	  that	  are	  essential	  in	  the	  creation	  of	  attachment	  bonds	  that	  facilitate	  identity	  formation;	  these	  components	  include	  conversation,	  advice	  and	  praise.	  
It’s	  that	  they	  barely	  understand	  –	  they	  don’t	  really	  talk	  with	  us	  –	  Rosalba	  Like	  her	  companion	  Rosalba,	  Monica,	  eighteen	  and	  also	  a	  resident	  of	  Institution	  A,	  is	  unable	  to	  imagine	  the	  staff	  as	  people	  to	  whom	  she	  could	  turn	  if	  help	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were	  needed.	  For	  many	  older	  adolescents	  in	  care,	  self-­‐reliance	  as	  a	  survival	  mechanism,	  embedded	  in	  the	  context	  of	  insecurity	  as	  a	  result	  of	  the	  ongoing	  absence	  of	  one’s	  birth	  parents,	  tends	  to	  dominate	  potential	  support	  systems	  in	  the	  form	  of	  non-­‐familial	  adults	  (Samuels	  &	  Pryce,	  2009).	  
I	  wouldn’t	  look	  for	  help	  from	  them,	  I’d	  keep	  it	  to	  myself	  –	  Monica	  
	  In	  Yamira’s	  estimation,	  attempts	  to	  engage	  the	  help	  of	  institutional	  staff	  are	  met	  with	  a	  sense	  of	  disregard	  and	  thus	  render	  one’s	  dormitory	  companions	  better	  able	  to	  provide	  support	  and	  reassurance,	  creating	  a	  collective	  sense	  of	  survival	  among	  these	  adolescent	  social	  orphans.	  
In	  the	  dorm,	  everyone	  knows,	  you	  know	  a	  little	  about	  everyone’s	  health	  and	  
who’s	  suffering	  from	  what,	  what	  she’s	  got…but	  the	  caretakers?	  No.	  The	  girls	  know	  
more	  than	  the	  caretakers	  that	  are	  responsible	  for	  us,	  when	  we	  get	  sick,	  we’ve	  got	  tot	  
wait,	  wait	  until	  one	  of	  the	  caretakers	  are	  called,	  wait,	  while	  the	  kids	  get	  sicker	  or	  when	  
it’s	  really	  bad	  and	  they	  send	  for	  a	  doctor,	  they	  scold	  you	  here,	  because	  those	  people,	  
you	  tell	  them	  the	  truth	  and	  they	  don’t	  believe	  you	  and	  then	  when	  you’re	  really	  sick,	  
then	  they	  scold	  you	  and	  say	  why	  didn’t	  you	  tell	  anyone	  but	  you	  already	  did	  tell	  them	  
and	  they	  acted	  like	  you	  were	  just	  bothering	  them…-­Yamira	  	  	   As	  noted	  earlier,	  praise	  is	  an	  important	  component	  of	  parental	  functions	  in	  the	  effort	  to	  facilitate	  healthy	  identity	  development,	  especially	  among	  males.	  For	  participants	  in	  this	  study,	  the	  irresolvable	  loss	  of	  one’s	  birth	  parents	  created	  a	  void	  that	  many	  of	  the	  youth	  were	  able	  to	  somewhat	  fill	  with	  the	  presence	  of	  identifiable	  trusted	  adults	  who	  were	  invested	  in	  the	  adolescent’s	  formation	  and	  transition	  into	  adulthood.	  Jhoel,	  fourteen,	  notes	  the	  lack	  of	  praise,	  in	  his	  words,	  the	  absence	  of	  congratulations	  and	  its	  impact	  on	  his	  self-­‐esteem.	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   If	  a	  kid	  finishes	  a	  year,	  a	  school	  year,	  a	  grade,	  they	  don’t	  do	  anything,	  ok,	  you	  
were	  promoted,	  whatever.	  They	  don’t	  say	  congratulations,	  nothing.	  They	  don’t	  say	  
anything	  about	  your	  strengths	  –	  Jhoel	  
	  	   Given	  cultural	  expectations	  for	  males	  that	  include	  the	  transition	  into	  young	  adulthood,	  increased	  confidence	  and	  responsibility	  toward	  one’s	  family,	  the	  lack	  of	  praise	  and	  its	  impact	  on	  the	  adolescent’s	  burgeoning	  sense	  of	  self	  may	  have	  long	  lasting	  consequences	  post	  institutionalization	  in	  the	  absence	  of	  parental	  support.	  
	   While	  a	  sense	  of	  social	  disconnection	  was	  prominent	  more	  often	  in	  the	  narratives	  offered	  by	  the	  adolescent	  participants	  who	  resided	  in	  Institution	  A,	  the	  repeated	  losses	  with	  respect	  to	  familiar	  staff	  members	  and	  the	  disruption	  in	  expected	  norms	  in	  this	  institution	  likely	  contributed	  to	  many	  of	  the	  youths’	  sense	  of	  alienation.	  In	  comparison,	  the	  stable	  professional	  structure	  of	  Institution	  B	  and	  the	  unique	  stature	  of	  the	  director	  as	  a	  former	  resident	  appeared	  to	  provide	  residents	  with	  the	  stability,	  warmth	  and	  support	  that	  allows	  them	  to	  navigate	  simultaneously	  the	  security	  and	  increasing	  autonomy	  that	  are	  components	  of	  healthy	  identity	  formation.	  Conclusion	  Unlike	  a	  traditional	  family	  setting	  in	  which	  the	  biological	  parents	  generally	  facilitate	  the	  process	  of	  adolescent	  identity	  formation,	  children	  in	  care	  must	  rely	  upon	  adults	  who	  may	  or	  may	  not	  remain	  in	  their	  lives	  for	  an	  extended	  period	  of	  time.	  Given	  the	  foundation	  of	  ambiguous	  loss	  upon	  which	  these	  children	  develop,	  particularly	  in	  the	  context	  of	  institutional	  care,	  the	  identification	  of	  alternative	  identity	  agents,	  that	  is,	  adults	  actively	  concerned	  with	  and	  active	  participants	  in	  the	  
	   	   245	   	  
	   	  
process	  of	  the	  adolescent’s	  identity	  formation,	  is	  immensely	  challenging	  and	  complicated	  by	  trauma	  and	  impaired	  cognitive	  processes	  that	  often	  accompany	  ambiguous	  loss	  (Boss,	  2007).	  Congruent	  with	  the	  literature	  that	  discusses	  the	  importance	  of	  parental	  warmth	  and	  support	  (Benson	  &	  Kirkpatrick	  Johnson,	  2009;	  Beyers	  &	  Gossens,	  2008),	  the	  adolescents	  in	  this	  study	  who	  were	  able	  to	  identify	  important	  adults	  in	  their	  lives	  also	  perceived	  these	  adults	  to	  be	  supportive,	  affectionate	  and	  able	  to	  dispense	  praise.	  These	  adolescents	  seemed	  better	  able	  to	  project	  themselves	  into	  the	  future	  and	  partake	  in	  a	  dialogue	  with	  respect	  to	  goals	  than	  did	  their	  counterparts	  who	  could	  neither	  identify	  an	  identity	  agent	  nor	  articulate	  positive	  perceptions	  with	  respect	  to	  the	  role	  of	  adults	  in	  their	  lives.	  This	  study	  expands	  traditional	  conceptions	  of	  identity	  agents	  as	  parents	  to	  include	  institutional	  staff	  and	  professional	  child	  welfare	  workers.	  It	  also	  provides	  evidence	  that	  with	  consistency,	  nurturance,	  praise	  and	  concern,	  those	  adolescents	  who	  live	  outside	  parental	  care	  can	  successfully	  participate	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and	  achieve	  a	  healthy	  sense	  of	  self.	  More	  specifically,	  in	  light	  of	  the	  typically	  negative	  events	  which	  led	  to	  the	  youths’	  relinquishment	  and	  the	  trauma	  of	  out	  of	  home	  placement	  which	  often	  results	  in	  a	  lack	  of	  self-­‐worth,	  identity	  agents	  in	  the	  lives	  of	  social	  orphans	  must	  provide	  these	  youth	  with	  a	  path	  for	  future	  success	  and	  a	  sense	  that	  he	  or	  she	  matters;	  that	  is,	  the	  adolescent	  can	  readily	  identify	  his	  or	  her	  champion	  in	  the	  transition	  to	  young	  adulthood.	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CHAPTER	  6:	  How	  do	  Adolescent	  Social	  Orphans’	  Sense	  of	  Social	  Belonging	  
Shape	  their	  Future	  Orientation?	  
	  
	  
Lots	  of	  bad	  things	  happen	  in	  life.	  And	  because	  of	  that	  I	  don’t	  like;	  I	  don’t	  really	  
like	  the	  mirror	  either,	  I	  don’t	  like	  the	  mirror.	  When,	  when	  I	  have	  to	  brush	  my	  hair	  and	  
everything,	  no…I	  don’t	  like	  to	  look	  at	  myself.	  No,	  the	  mirror	  is	  a…a	  crutch	  that	  women	  
have,	  all	  they	  do	  is	  look	  in	  the	  mirror	  and	  the	  mirror	  tells	  them	  how	  ugly	  they	  are	  and	  
it	  betrays	  them.–Yamira,	  age	  18	  
	  In	  a	  culture	  that	  values	  the	  importance	  of	  reciprocal	  relationships	  within	  the	  context	  of	  family	  and	  adheres	  to	  a	  more	  rigid	  conceptualization	  of	  gender	  roles,	  the	  transition	  from	  institutionalized	  social	  orphan	  to	  young	  adult	  is	  inherently	  more	  complex	  as	  the	  absence	  of	  birth	  parents	  alters	  societal	  rules	  and	  diminishes	  the	  capacity	  for	  mutual	  support	  with	  the	  family	  structure.	  This	  chapter	  will	  discuss	  the	  intersection	  of	  the	  adolescent’s	  sense	  of	  social	  belonging	  with	  his	  or	  her	  ability	  to	  imagine	  future	  outcomes.	  In	  addition,	  interpretations	  will	  be	  offered	  with	  respect	  to	  the	  themes	  of	  anxiety,	  level	  of	  preparedness	  for	  post-­‐institution	  life	  and	  the	  absence	  or	  presence	  of	  social	  supports.	  	  
Social	  Connection	  in	  the	  Stage	  of	  Adolescence	  Much	  has	  been	  written	  in	  the	  literature	  with	  respect	  to	  adolescents’	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  their	  future	  orientation	  but	  the	  bulk	  of	  this	  research	  tends	  to	  focus	  on	  school	  connectedness	  and	  the	  role	  of	  family,	  with	  special	  emphasis	  on	  the	  parent-­‐child	  bond	  (Bond,	  et.	  al,	  2007;	  Markham,	  et.	  al,	  2010;	  McNeely	  &	  Falci,	  2007).	  Findings	  continue	  to	  support	  the	  widely	  held	  belief	  that	  pro-­‐social	  bonds	  between	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youth	  and	  appropriate	  adults	  are	  essential	  for	  favorable	  social	  outcomes	  and	  the	  prevention	  of	  delinquent	  behaviors.	  Connection,	  that	  is,	  the	  emotional	  attachment	  that	  an	  adolescent	  is	  able	  to	  achieve	  with	  a	  variety	  of	  social	  actors,	  is	  considered	  an	  essential	  end	  result	  for	  healthy	  development	  (Markham,	  et.	  al,	  2010).	  Those	  youth	  who	  form	  stable	  attachments	  with	  positive	  and	  productive	  adults	  are	  more	  likely	  to	  enjoy	  educational	  and	  vocational	  success	  as	  well	  as	  civic	  engagement	  while	  simultaneously	  diminishing	  the	  likelihood	  of	  substance	  abuse,	  use	  of	  violence	  and	  risky	  sexual	  behaviors	  (Evans,	  2007;	  Marsh,	  Evans	  &	  Williams;	  2010;	  Markham,	  et.	  al,	  2010;	  McNeely	  &	  Falci,	  2004).	  	   In	  a	  study	  conducted	  by	  Bond	  and	  his	  colleagues	  (2007),	  school	  and	  social	  connectedness	  in	  grade	  eight	  was	  associated	  with	  the	  most	  favorable	  outcomes	  with	  respect	  to	  symptoms	  of	  anxiety	  and	  depression	  as	  well	  as	  substance	  use.	  In	  the	  area	  of	  family	  connectedness	  and	  future	  outcomes,	  research	  conducted	  by	  McNeely	  &	  Falci	  (2004)	  provides	  evidence	  for	  the	  importance	  of	  supportive	  and	  caring	  relationships	  as	  a	  means	  to	  promote	  academic	  achievement	  for	  adolescents	  while	  simultaneously	  protecting	  against	  participation	  in	  multiple	  risky	  behaviors.	  	   Literature	  focused	  upon	  adolescents’	  sense	  of	  connectedness	  and	  future	  outcomes	  emphasizes	  the	  bond	  between	  youth	  and	  the	  social	  relationships	  that	  are	  generally	  available	  in	  the	  context	  of	  families	  and	  schools.	  Developmental	  studies	  identify	  three	  major	  sources	  for	  support	  for	  adolescents:	  the	  family,	  educational	  settings	  and	  informal	  support	  from	  peers	  and	  others	  adults	  and	  cites	  the	  effects	  of	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social	  support	  on	  the	  adolescent’s	  ability	  to	  adjust	  as	  well	  as	  mitigate	  the	  negative	  impact	  of	  life	  stressors	  (DeGarmo	  &	  Martinez,	  2006).	  
Social	  Connection,	  Future	  Orientation	  and	  the	  Social	  Orphan	  	   Despite	  the	  multitude	  of	  research	  studies	  that	  focus	  upon	  adolescents,	  social	  connection	  and	  future	  orientation,	  the	  literature	  tends	  to	  treat	  connectedness	  and	  the	  parental	  bond	  as	  synonyms	  (Barber	  &	  Schluteman,	  2010),	  thereby	  negating	  the	  circumstances	  and	  social	  context	  within	  which	  the	  social	  orphan	  resides.	  Nor	  does	  the	  literature	  make	  explicit	  the	  impact	  of	  institutionalization	  for	  those	  youth	  who	  claim	  membership	  in	  a	  culture	  where	  collective	  rather	  than	  individual	  needs	  take	  precedence,	  where	  simpatia,	  the	  expectation	  of	  synchronized	  and	  positive	  relationships	  between	  family	  members,	  and	  finally,	  familismo,	  the	  importance	  of	  family,	  is	  the	  norm	  rather	  than	  the	  exception	  (DiGiunta,	  et.	  al,	  2011).	  	   The	  institutionalized	  youth	  in	  this	  study	  live	  outside	  parental	  care	  and	  for	  many,	  the	  parental	  bond	  is	  psychologically	  present	  but	  tends	  to	  be	  characterized	  by	  ambiguity,	  the	  lack	  of	  consistent	  social	  interactions	  between	  parent	  and	  child	  or	  the	  complete	  absence	  of	  all	  contact.	  For	  these	  participants,	  the	  trauma	  of	  separation	  has	  generally	  included	  multiple	  placements	  prior	  to	  the	  adolescent’s	  arrival	  at	  a	  designated	  facility	  as	  well	  as	  a	  history	  of	  neglect,	  abuse,	  relinquishment	  or	  any	  combination	  of	  the	  aforementioned	  reasons	  for	  disaffiliation.	  Inconsistent	  academic	  paths	  for	  these	  adolescents	  are	  the	  norm,	  replete	  with	  absences,	  behavioral	  issues	  and	  gaps	  in	  learning.	  Removal	  from	  one’s	  home	  and	  subsequent	  placement	  with	  a	  variety	  of	  strangers	  creates	  unique	  challenges	  in	  the	  creation	  of	  secure	  attachments,	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thus	  increasing	  the	  likelihood	  of	  interpersonal	  issues,	  the	  inability	  to	  regulate	  one’s	  affect,	  educational	  challenges	  and	  disturbances	  in	  one’s	  sense	  of	  self	  (Leathers,	  2006;	  Taussig,	  2002).	  	  Despite	  the	  challenges	  inherent	  in	  one’s	  status	  as	  a	  social	  orphan,	  several	  protective	  factors	  have	  been	  identified	  with	  respect	  to	  future	  outcomes	  for	  children	  in	  foster	  care	  that	  are	  supported	  in	  the	  current	  study	  and	  associated	  with	  social	  belonging	  and	  one’s	  transition	  into	  young	  adulthood.	  Perceived	  levels	  of	  social	  support,	  and	  in	  particular,	  a	  consistent	  relationship	  with	  a	  supportive	  adult	  as	  well	  as	  one’s	  self-­‐perception,	  serve	  as	  protective	  factors	  for	  at	  risk	  youth	  (Taussig,	  2002).	  	  The	  literature	  also	  suggests	  the	  importance	  of	  the	  concept	  familismo	  for	  Latino	  youth	  in	  that	  the	  sense	  of	  social	  belonging	  one	  derives	  from	  family	  is	  essential	  to	  the	  process	  of	  identity	  formation,	  one’s	  sense	  of	  self-­‐worth	  as	  well	  as	  the	  availability	  of	  social	  support	  and	  future	  successes	  (DeGarma	  &	  Martinez,	  2006).	  Germán,	  Gonzalez	  &	  Dumka	  (2009)	  define	  familismo	  as	  a	  set	  of	  normative	  beliefs	  inherent	  in	  Latino	  populations	  that	  emphasize	  the	  importance	  of	  the	  family	  unit	  and	  stress	  inter-­‐dependence	  as	  well	  as	  obligation	  among	  nuclear	  and	  extended	  family	  members.	  	  For	  participants	  in	  this	  study,	  traditional	  familismo	  has	  been	  replaced	  with	  the	  artificial	  structures	  of	  institutional	  care.	  Family	  access	  is	  either	  limited	  or	  non-­‐existent,	  thus	  creating	  a	  situation	  in	  which	  alternative	  identity	  agents	  replete	  with	  the	  attributes	  of	  a	  consistent	  and	  caring	  parent	  may	  or	  may	  not	  be	  identified	  on	  the	  part	  of	  the	  youth.	  Social	  belonging	  and	  the	  arduous	  process	  of	  attachment	  in	  the	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aftermath	  of	  parental	  abandonment	  must	  be	  negotiated	  within	  the	  boundaries	  of	  institutional	  care	  where	  dozens	  of	  children	  and	  youth	  vie	  for	  the	  affection	  of	  a	  limited	  of	  number	  of	  professionals.	  Staff	  members	  may	  have	  varying	  degrees	  of	  experience	  as	  well	  as	  competencies	  and	  are	  expected	  to	  provide	  goal-­‐oriented	  guidance	  and	  ultimately	  launch	  these	  adolescents	  into	  the	  larger	  world	  once	  the	  adolescent	  has	  reached	  the	  age	  of	  majority.	  	   The	  data	  in	  this	  study	  suggest	  that	  adolescents	  who	  perceived	  the	  adults	  in	  their	  life	  as	  both	  consistent	  and	  supportive	  were	  better	  able	  to	  imagine	  a	  future	  replete	  with	  success.	  Participants	  most	  often	  conceptualized	  prosperity	  as	  economic	  security,	  stable	  housing	  and	  family	  connection.	  Although	  present,	  feelings	  of	  fear	  and	  anxiety	  were	  less	  palpable	  and	  self-­‐perception	  was	  positive	  as	  well	  as	  realistic.	  Conversely,	  for	  some	  participants	  in	  this	  study,	  the	  complexity	  of	  this	  task,	  the	  process	  of	  attachment	  and	  the	  acquisition	  of	  social	  supports,	  sometimes	  resulted	  in	  feelings	  of	  disconnection	  as	  well	  as	  fear	  for	  one’s	  well	  being	  once	  the	  protections	  offered	  by	  the	  institution	  were	  no	  longer	  available.	  While	  this	  anxiety	  did	  not	  preclude	  the	  ability	  to	  hope,	  narratives	  tended	  to	  be	  characterized	  by	  a	  diminished	  sense	  of	  belief	  with	  respect	  to	  goal	  attainment	  and	  future	  well-­‐being.	  
Social	  Belonging,	  Anxiety	  and	  the	  Future	  Andrea,	  fifteen,	  appears	  older	  than	  her	  stated	  age.	  	  As	  noted	  in	  previous	  chapters,	  she	  has	  spent	  the	  majority	  of	  her	  life	  in	  the	  institution	  and	  has	  no	  information	  with	  respect	  to	  either	  of	  her	  biological	  parents.	  One	  of	  the	  few	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participants	  to	  attempt	  to	  converse	  in	  English,	  her	  future	  goals	  focus	  primarily	  on	  her	  desire	  to	  be	  exposed	  to	  the	  larger	  world,	  and	  in	  particular,	  Asia.	  	  
I	  want	  to	  learn	  Korean	  and	  I	  want	  to	  travel	  there.	  I’d	  like	  to,	  well…know	  a	  lot	  of	  
the	  Asian	  countries.	  I	  also	  want	  to	  go	  to	  China,	  Japan,	  eh,	  India…I	  don’t	  know…I	  love	  
things	  from	  there,	  from	  Asia	  -­	  Andrea	  
	  While	  Andrea	  is	  currently	  able	  to	  articulate	  a	  goal	  for	  the	  future,	  she	  is	  also	  cognizant	  of	  the	  struggles	  she	  has	  faced	  and	  continues	  to	  confront	  in	  the	  present.	  
I	  feel	  really	  fragile…	  in	  spite	  of	  the	  fact	  that	  I	  feel	  fragile,	  I	  think	  I	  really	  
persevere	  and,	  and,	  eh…and	  it’s	  because	  there	  have	  been	  stages	  in	  my	  life	  when	  I	  really	  
never	  felt	  anything	  good,	  nothing	  at	  all	  good,	  and	  it’s	  was	  when,	  as	  if	  I	  wanted	  to	  end	  
my	  life	  for	  talking	  like	  that	  and	  I	  think	  it’s	  that	  I’ve	  learned	  not	  to	  let	  myself	  be	  carried	  
away	  by	  my	  problems	  but	  instead	  find	  solutions	  for	  them;	  to	  learn	  from	  my	  problems	  
and	  face	  them	  head	  on	  because,	  simply,	  if	  you’ve	  got	  a	  problem	  and	  you	  want	  to	  end	  
your	  life,	  to	  me	  that’s	  cowardice.	  Right?-­	  Andrea	  
	  Although	  the	  literature	  on	  adolescents	  and	  social	  belonging	  suggest	  that	  Andrea’s	  feelings	  of	  disconnection	  might	  prove	  detrimental	  to	  her	  ability	  to	  achieve	  her	  goals	  and	  attain	  positive	  social	  outcomes,	  she	  appears	  poised	  and	  competent	  and	  possesses	  a	  realistic	  grasp	  of	  her	  future,	  although	  this	  picture	  is	  tinged	  with	  fear.	  Andrea’s	  ability	  to	  reflect	  upon	  her	  life,	  her	  physical	  stability	  in	  the	  institution	  as	  demonstrated	  by	  continued	  residence	  since	  age	  two	  and	  her	  integration	  into	  the	  facility	  in	  the	  role	  of	  library	  manager	  all	  seem	  to	  serve	  as	  protective	  factors	  with	  respect	  to	  the	  effects	  of	  chronic	  stress	  as	  a	  result	  of	  parental	  abandonment.	  	   A	  lot	  of	  times	  you	  want,	  uh,	  to	  have	  a	  person	  just	  for	  yourself.	  That	  listens	  to	  
you…and	  almost	  always	  when	  you	  feel	  bad…in	  this	  institution	  you	  can’t	  ask	  for	  that	  
because	  there	  are	  so	  many	  children…lots	  of	  times	  you	  think	  that	  the	  people	  who	  are	  
here	  are	  only	  here	  because	  they	  get	  paid	  and	  not	  because	  they	  want	  to	  be	  here	  –	  so	  you	  
notice	  that	  and	  it’s	  a	  little	  like,	  I	  don’t	  know,	  frustrating	  –	  Andrea	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   Andrea	  demonstrates	  a	  sense	  of	  resignation	  with	  respect	  to	  adult	  assistance	  and	  appears	  to	  accept	  that	  in	  order	  to	  succeed	  she	  must	  rely	  on	  her	  own	  abilities.	  She	  is	  soft-­‐spoken	  and	  appears	  downcast	  as	  she	  describes	  an	  absence	  of	  connection.	  
	  
	   There	  isn’t	  anybody	  that	  you	  can	  talk	  to	  and	  I	  think	  that	  I’ve	  learned	  to	  count	  
on	  myself…yes,	  ah,	  eh,	  to	  keep	  me	  able	  to	  go	  on	  -­	  to	  say	  that	  I	  can,	  yes,	  I	  can,	  to	  do	  it	  
myself,	  to	  manage	  on	  my	  own	  –	  Andrea	  
	  
	   Of	  special	  note	  is	  Andrea’s	  inability	  to	  retain	  the	  name	  of	  potential	  identity	  agents	  who	  may	  have	  been	  able	  to	  provide	  her	  with	  guidance	  as	  well	  as	  security	  as	  she	  struggles	  to	  recall	  the	  name	  of	  a	  single	  individual	  who	  impacted	  her	  life.	  The	  lack	  of	  connection	  at	  this	  point	  in	  her	  adolescence	  renders	  her	  fearful	  of	  the	  future	  despite	  her	  dreams	  to	  succeed,	  a	  typical	  adolescent	  experience	  yet	  heightened	  for	  Andrea	  as	  her	  status	  as	  a	  social	  orphan	  leaves	  her	  without	  traditional	  parental	  protections	  to	  buffer	  her	  experiences	  as	  she	  transitions	  into	  young	  adulthood.	  
There	  have	  been	  a	  lot	  of	  people	  that	  have	  been	  in	  my	  life,	  and	  people	  that	  
impact	  me...but	  I	  can’t	  recall	  anyone	  in	  particular.	  When	  I	  leave	  here…it	  makes	  me	  
afraid,	  for	  example,	  to	  leave	  without	  a	  certain	  level	  of	  preparation,	  so	  that	  I	  can	  defend	  
myself…because	  I	  don’t	  have	  a	  family…I	  don’t	  know	  where	  to	  go	  -­	  Andrea	  
	  
	   Consistent	  with	  the	  literature	  that	  speaks	  to	  the	  elevated	  risk	  for	  depressive	  symptoms	  and	  poor	  social	  outcomes	  for	  adolescents	  with	  less	  robust	  social	  connections	  with	  nurturing	  adults	  (DeGarma	  &	  Martinez,	  2006;	  Barber	  &	  Schluteman,	  2008;	  Taussig,	  2002),	  those	  youth	  who	  perceived	  their	  transition	  into	  the	  larger	  society	  as	  a	  journey	  to	  be	  undertaken	  alone,	  seemed	  less	  certain	  with	  respect	  to	  future	  goals.	  These	  participants	  also	  seemed	  to	  respond	  in	  ways	  that	  suggested	  the	  presence	  of	  depressive	  symptoms	  and	  generalized	  anxiety.	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   Jhoel,	  fourteen,	  is	  concerned	  with	  both	  his	  lack	  of	  membership	  in	  a	  family	  system	  as	  well	  as	  financial	  support	  for	  the	  future.	  Throughout	  the	  course	  of	  each	  interview,	  he	  returns	  to	  the	  absence	  of	  family	  and	  its	  implications	  for	  his	  future.	  	   I	  think	  that	  for	  me,	  I	  would	  be	  the	  happiest	  kid	  in	  the	  world	  just	  to	  have	  a	  
family…but	  I	  can’t	  say	  anything	  about	  my	  future	  because	  it	  can	  all	  change	  and	  I	  can	  
end	  up	  being	  indigent…who’s	  going	  to	  help	  me?	  I	  think	  it’s	  going	  to	  be	  me	  alone,	  I	  
won’t	  have	  anyone	  -­	  Jhoel	  	  	  	   When	  asked	  to	  describe	  his	  ability	  to	  sleep	  upon	  entry	  into	  the	  institution,	  Jhoel	  returns	  to	  the	  theme	  of	  family.	  Acquisition	  of,	  and	  membership	  in	  a	  traditional	  family	  unit	  dominates	  his	  thought	  processes	  and	  yet	  is	  tinged	  with	  the	  reality	  of	  his	  social	  location;	  adoption	  is	  an	  unlikely	  outcome	  for	  an	  adolescent	  social	  orphan.	  	   I’m	  almost	  always	  thinking	  about	  my	  family	  because	  I	  can’t	  see	  them	  and	  I’m	  
always	  thinking,	  I’m	  always	  praying	  that	  I’ll	  get	  a	  family	  that	  will	  take	  me,	  although	  
because	  of	  my	  age,	  nobody	  wants	  me…but	  I	  would	  like	  to	  have	  a	  family.	  Other	  things	  
don’t	  matter	  so	  much	  but	  I	  really	  want	  someone	  that	  will	  have	  me	  –	  Jhoel	  
	  	   For	  Jhoel,	  the	  loss	  of	  his	  birth	  mother	  and	  the	  desire	  to	  acquire	  adoptive	  parents	  have	  resulted	  in	  periods	  of	  time	  in	  which	  his	  symptoms	  of	  depressions	  appeared	  to	  overwhelm	  his	  decision	  making	  capabilities	  with	  regard	  to	  safety.	  Low	  self-­‐esteem	  in	  foster	  care	  youth	  is	  a	  consistent	  finding	  (Taussig,	  2002)	  and	  Jhoel	  appears	  withdrawn	  and	  uncertain	  as	  he	  shares	  his	  story.	  He	  struggles	  to	  make	  eye	  contact	  as	  he	  recalls	  past	  feelings	  of	  depression.	  Close	  listening	  to	  his	  speech	  reveals	  that	  these	  feelings	  are	  not	  relegated	  to	  the	  past	  but	  remain	  constant.	  	   I	  had	  this	  period	  during	  adolescence…when	  I	  was	  really	  depressed	  and	  I	  cut	  
myself	  when	  I	  was	  really	  down…	  I	  feel	  really	  depressed	  and	  I	  don’t	  have	  friendships	  at	  
school;	  I	  don’t	  have	  any	  friends	  -­	  Jhoel	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   Despite	  Jhoel’s	  anxiety	  for	  what	  the	  future	  will	  hold,	  he	  continues	  to	  express	  his	  desire	  to	  make	  something	  of	  his	  life,	  to	  travel,	  to	  study	  and	  ultimately	  to	  find	  a	  family	  to	  whom	  he	  can	  belong	  and	  who	  will	  provide	  him	  with	  a	  secure	  base	  from	  which	  to	  achieve	  his	  goals.	  Family	  membership	  is	  the	  norm	  in	  the	  context	  of	  Colombian	  society,	  providing	  security	  and	  protection	  for	  its	  members,	  thus	  the	  desired	  goal	  for	  even	  those	  youth	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  Regardless	  of	  his	  aspirations,	  Jhoel’s	  lack	  of	  connectedness	  places	  him	  at	  higher	  risk	  for	  delinquency,	  violence	  and	  suicidality	  (Bon,	  et.	  al,	  2007;	  McNeely	  &	  Falci,	  2004).	  
	   What	  am	  I	  thinking	  about	  for	  the	  future?	  I’m	  thinking	  that	  if	  my	  mother	  can’t	  
have	  me	  then	  who	  will	  be	  my	  parents	  in	  the	  future?	  Who	  will	  take	  me?	  Even	  though	  I’m	  
older…that	  someone	  will	  have	  me.	  And	  that	  I’ll	  grow	  up	  –	  I’d	  like	  to	  be	  a	  doctor	  –	  to	  
grow	  up	  and	  help	  them	  because	  of	  everything	  they’ve	  given	  me,	  to	  love	  them	  because	  
they	  became	  my	  parents	  –	  when	  I’m	  thinking	  that	  nobody	  loves	  me	  or	  wants	  me	  –	  
things	  like	  that	  –	  it	  makes	  me	  cry	  -­	  Jhoel	  
	   	  	   Prior	  to	  her	  institutionalization,	  Juliana,	  was	  abandoned	  by	  both	  parents	  and	  assumed	  the	  role	  of	  primary	  caretaker	  for	  five	  younger	  siblings.	  Upon	  placement,	  Juliana	  suffered	  a	  second	  ambiguous	  loss	  when	  her	  siblings	  were	  adopted	  and	  relocated	  to	  Italy,	  leaving	  her	  an	  elder	  sister	  without	  any	  siblings	  and	  no	  possibility	  for	  closure.	  Subsequent	  to	  their	  departure,	  she	  remained	  institutionalized	  at	  the	  facility,	  unwanted	  with	  respect	  to	  adoption	  and	  relieved	  of	  the	  role	  of	  caretaker,	  from	  which	  much	  of	  her	  identity	  had	  been	  derived.	  As	  a	  result	  of	  her	  siblings’	  adoption,	  Juliana	  was	  effectively	  stripped	  of	  the	  last	  remnants	  of	  immediate	  family	  and	  articulated	  feelings	  of	  hopelessness,	  consistent	  with	  findings	  that	  discuss	  adolescent	  connectedness	  and	  social	  outcomes	  (Bond,	  et.	  al,	  2007).	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   Ever	  since	  my	  siblings	  left,	  I	  had	  a	  period	  of	  time	  where	  I	  felt	  really	  bad	  and	  I	  
thought	  that	  everything	  had	  finished	  for	  me.	  I	  love	  them	  a	  lot…but	  I	  drew	  myself	  alone	  
because	  why	  am	  I	  going	  to	  pretend	  that	  I	  have	  siblings	  when	  in	  fact	  I	  don’t	  have	  
them…I	  love	  them	  and	  I’m	  never	  going	  to	  forget	  them	  but	  no,	  I	  can’t	  say	  that	  I	  have	  
siblings	  if	  I	  don’t	  have	  them	  -­	  Juliana	  
	  
	   At	  fourteen,	  Juliana	  is	  both	  fragile	  and	  assertive.	  She	  appears	  older	  than	  her	  age	  and	  tends	  to	  dress	  in	  provocative	  clothing.	  She	  speaks	  with	  an	  air	  of	  resignation	  and	  exhibits	  symptoms	  of	  sadness	  in	  each	  interview,	  yet	  still	  clings	  to	  some	  sense	  of	  future	  direction.	  	  
	  	   Well…I	  want	  to	  get	  ahead,	  I	  want	  to	  study	  something.	  Well,	  I	  always	  dreamed	  of	  
being	  an	  actress…but	  here…nothing’s	  happening	  for	  me	  here	  and	  well,	  I’ve	  waited	  a	  
long	  time	  and	  nothing	  has	  happened	  for	  me	  here	  –	  Juliana	  
	  	   As	  well	  as	  resignation	  with	  respect	  to	  future	  goals,	  Juliana’s	  vivid	  description	  of	  her	  interactions	  with	  the	  caretakers	  suggests	  that	  she	  is	  both	  disconnected	  and	  depressed	  with	  respect	  to	  her	  position	  in	  society.	  Her	  responses	  suggest	  a	  sense	  of	  impotence	  with	  respect	  to	  agency.	  The	  lack	  of	  control	  experienced	  by	  children	  in	  care	  creates	  feelings	  of	  frustration	  and	  contributes	  to	  negative	  behaviors	  (Lee	  &	  Whiting,	  2007;	  Viboch,	  2005)	  and	  the	  evidence	  in	  this	  study	  is	  consistent	  with	  the	  literature.	  	   One	  of	  the	  caretakers,	  she	  –	  you	  can’t	  deal	  with	  her	  because	  sometimes	  she	  
shouts	  at	  you	  and	  well,	  it	  offends	  me	  when	  they	  shout	  at	  me,	  then	  I	  don’t	  say	  crude	  
things	  except	  that	  I’ll	  say	  to	  her,	  “go	  and	  see	  if	  I	  feel	  like	  being	  here”	  and	  well,	  you	  feel	  
bad	  enough	  so	  what	  are	  they	  yelling	  at	  you	  for?	  So	  then	  I	  can’t	  bear	  this	  –	  Juliana	  
	  	   Like	  many	  of	  the	  other	  adolescents	  in	  this	  study	  whose	  sense	  of	  social	  belonging	  is	  less	  robust,	  Juliana’s	  vision	  of	  her	  future	  is	  laced	  with	  fear,	  loneliness	  and	  feelings	  of	  vulnerability	  due	  to	  the	  absence	  of	  parents.	  Juliana’s	  presentation	  is	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consistent	  with	  studies	  that	  have	  shown	  that	  youth	  placed	  in	  institutions	  are	  more	  likely	  to	  experience	  emotional	  disturbances	  than	  those	  children	  who	  are	  separated	  from	  their	  families	  of	  origin	  and	  placed	  within	  the	  context	  of	  a	  family	  (Perry,	  2006).	  	   To	  not	  have	  a	  family,	  you	  know!	  Also,	  I	  would	  feel	  really	  alone	  –	  it	  will	  make	  me	  
afraid,	  to	  not	  have	  a	  sibling	  or	  a	  father	  or	  a	  mother	  or	  whatever,	  someone	  like	  that.	  
This	  is	  my	  biggest	  worry	  …without	  a	  family	  it’s	  difficult	  –if	  I	  don’t	  have	  anyone	  then	  it	  
scares	  me,	  you	  know?	  You’ve	  got	  to,	  you	  should	  have	  hope	  in…in	  that…in	  believing	  that	  
someone’s	  going	  to	  appear	  in	  your	  life-­	  	  Juliana	  
	  
	   Yamira,	  nineteen,	  has	  spent	  the	  last	  eighteen	  years	  of	  her	  life	  at	  the	  institution.	  One	  of	  three	  siblings,	  she	  reports	  feelings	  of	  intimacy	  toward	  her	  brothers,	  both	  of	  whom	  have	  aged	  out	  of	  the	  system	  and	  transitioned	  into	  post-­‐institutional	  life,	  further	  compounding	  Yamira’s	  sense	  of	  loss	  and	  isolation.	  Despite	  the	  length	  of	  time	  she	  has	  resided	  in	  the	  facility,	  she,	  too,	  is	  largely	  disconnected	  from	  adults	  and	  tends	  to	  experience	  institutional	  staff	  as	  untrustworthy	  and	  incapable	  of	  empathy.	  	  	   You	  start	  to	  realize	  that	  you	  tell	  adults	  personal	  things	  and	  afterwards	  they	  
begin	  to	  tell	  your	  business	  to	  everyone	  out	  there	  and	  then	  you	  start	  losing	  confidence	  
in	  them	  so	  then	  kids	  are	  more	  reliable,	  they	  don’t	  tell	  your	  business	  to	  anyone,	  they	  like	  
to	  ask	  you	  things…we	  don’t	  hide	  away	  from	  life,	  from	  what	  we	  want,	  what	  we	  aspire	  to	  
do	  is	  get	  ahead	  –	  Yamira	  
	  
	   Although	  Yamira	  reports	  a	  desire	  to	  move	  forward	  as	  well	  as	  solidarity	  with	  her	  peers	  at	  the	  institution,	  when	  asked	  to	  discuss	  the	  future,	  her	  responses	  are	  characterized	  by	  anxiety	  as	  well	  as	  a	  premonition	  of	  subsequent	  losses,	  both	  of	  the	  physical	  routines	  of	  the	  institution	  as	  well	  as	  the	  children	  who	  inhabit	  it.	  	   It	  will	  be,	  well,	  different…odd…strange,	  like	  uncomfortable	  because	  I	  won’t	  –	  
because	  here	  I	  had	  distinct	  schedules…when	  I	  leave	  here	  I	  won’t	  see	  particular	  people	  –	  
the	  neighbors.	  It’s	  really	  different	  being	  here	  than	  from	  when	  I’ll	  be	  out	  there…I	  feel	  
	   	   257	   	  
	   	  
sad,	  nervous,	  insecure.	  When	  I	  leave	  it’s	  going	  to	  be	  difficult	  and	  I’m	  going	  to	  take	  
many	  memories	  of	  here	  with	  me	  and	  I’m	  going	  to	  miss	  the	  kids,	  people…I	  didn’t	  think	  
that	  time	  was	  going	  to	  pass	  so	  quickly,	  that	  someday	  I	  was	  going	  to	  have	  to	  leave,	  but	  
I’ll	  always	  remember	  O.S.	  like	  my	  family	  –	  Yamira	  
	  
	   A	  sense	  of	  social	  belonging,	  crafted	  by	  institutional	  staff	  and	  imbued	  in	  the	  culture	  of	  the	  organization,	  facilitates	  a	  belief	  in	  one’s	  future.	  Yamira’s	  experience	  of	  disconnection	  impedes	  her	  ability	  to	  imagine	  support	  for	  educational	  and	  vocational	  goals	  upon	  her	  departure	  from	  the	  facility.	  She	  exhibits	  a	  great	  deal	  of	  stress	  when	  asked	  to	  articulate	  her	  role	  in	  the	  institution	  and	  her	  response	  illustrates	  the	  distance	  she	  perceives	  between	  the	  educational	  needs	  of	  the	  adolescents	  and	  staff	  desire	  to	  fulfill	  these	  requisites.	  	   I	  just	  graduated	  so	  I’ve	  got	  to	  do	  a	  course…study…be	  at	  university	  but	  because	  
of	  the	  way	  things	  are	  there	  isn’t	  any	  money	  and	  the	  institute	  has	  never,	  they’ve	  never	  
given	  to	  the	  kids.	  They’ve	  never	  paid	  for	  university	  so	  then	  the	  kids	  would	  have	  to	  
go…be	  an	  apprentice…some	  kind	  of	  school	  just	  to	  be	  able	  to	  face	  life	  -­	  Yamira	  	  	   Participants	  in	  this	  study	  who	  perceive	  themselves	  as	  largely	  disconnected	  from	  available	  adults,	  whether	  biological	  family,	  professional	  staff	  or	  caregivers,	  exhibit	  increased	  levels	  of	  anxiety	  and	  generalized	  fear	  with	  respect	  to	  the	  future.	  These	  sentiments	  are	  consistent	  with	  the	  current	  body	  of	  literature	  that	  supports	  the	  relationship	  between	  school	  and	  family	  connectedness	  and	  positive	  social	  outcomes	  (Bond,	  et.	  al,	  2007;	  Marsh,	  et.	  al,	  2010	  &	  McNeely	  &	  Falci,	  2004)	  and	  yet	  extends	  this	  body	  of	  knowledge	  to	  include	  the	  plight	  of	  social	  orphans	  as	  well	  as	  an	  examination	  of	  cultural	  influences.	  	  
	   	   258	   	  
	   	  
The	  narratives	  in	  this	  study	  reveal	  that	  while	  the	  institution	  does	  not	  supplant	  the	  biological	  family	  for	  the	  majority	  of	  the	  adolescents	  who	  have	  been	  placed	  there,	  length	  of	  time	  and	  familiarity	  with	  the	  anatomy	  of	  the	  facility	  have	  created	  a	  structure	  that	  is	  imbued	  with	  social	  importance.	  Despite	  feelings	  of	  isolation	  or	  disconnection	  on	  a	  micro-­‐level,	  the	  institution	  has,	  at	  the	  very	  least,	  attended	  to	  the	  material	  needs	  of	  the	  adolescent	  and	  without	  family,	  the	  perceived	  future	  appears	  characterized	  by	  intense	  feelings	  of	  vulnerability	  for	  many	  of	  the	  participants.	  Thus,	  while	  personal	  goals	  do	  exist	  for	  many	  of	  these	  participants,	  concerns	  with	  respect	  to	  connectedness,	  such	  as,	  to	  whom	  will	  I	  belong,	  as	  well	  as	  the	  practical	  management	  of	  everyday	  necessities	  such	  as	  food	  and	  shelter	  continue	  to	  color	  the	  future	  for	  these	  adolescent	  social	  orphans.	  	   Rosalba,	  seventeen	  and	  as	  previously	  mentioned,	  an	  identical	  twin,	  has	  resided	  in	  the	  institution	  her	  entire	  life.	  Like	  several	  other	  participants,	  her	  connection	  to	  institutional	  staff	  is	  fragile	  in	  spite	  of	  the	  number	  of	  years	  she	  has	  resided	  at	  this	  facility.	  Contextual	  factors	  such	  as	  the	  illness	  and	  subsequent	  death	  of	  the	  director	  of	  many	  years	  as	  well	  as	  staff	  turnover	  and	  a	  physical	  change	  in	  the	  facility	  location	  from	  urban	  center	  to	  city	  outskirts	  all	  seem	  to	  contribute	  to	  Rosalba’s	  sense	  of	  isolation.	  Yet	  for	  participants	  such	  as	  Rosalba,	  Yamira	  and	  Juliana,	  contextual	  factors	  are	  largely	  irrelevant	  as	  each	  of	  these	  adolescents	  seems	  to	  function	  primarily	  in	  the	  present.	  	   I	  really	  feel	  that	  I	  lack	  so	  much	  love…seriously…I	  missed	  out	  on	  a	  lot.	  There	  are	  
times	  I	  feel	  like	  I	  didn’t	  receive	  love…a	  hug,	  a	  kiss,	  whatever.	  Someone	  to	  greet	  me	  at	  
the	  door	  and	  ask	  how	  my	  day	  was.	  They’ve	  never	  known	  me,	  the	  bad,	  the	  good,	  I	  don’t	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think	  they	  understand	  me…I	  don’t	  like	  them	  because	  I	  can’t	  believe	  what	  they	  say,	  so,	  
in	  reality,	  they	  don’t	  want	  anything	  to	  do	  with	  me	  so	  then	  I	  don’t	  want	  anything	  to	  do	  
with	  them	  either,	  you	  know?	  -­	  Rosalba	  	  Her	  response	  suggests	  both	  a	  need	  for	  connection	  and	  the	  desire	  to	  protect	  herself	  from	  further	  hurt.	  The	  disavowal	  of	  dependence	  (Samuels	  &	  Pryce,	  2008)	  as	  a	  tool	  of	  self-­‐protection	  in	  conjunction	  with	  pride	  and	  a	  diminished	  expectation	  of	  proffered	  support	  by	  caregivers	  are	  typical	  reactions	  for	  adolescent	  youth	  in	  foster	  care	  and	  in	  the	  case	  of	  this	  study’s	  participants,	  those	  youth	  who	  are	  institutionalized	  as	  the	  separation	  from	  birth	  parents	  is	  a	  unique	  trauma	  that	  compounds	  the	  negative	  experiences	  which	  in	  fact	  resulted	  from	  disaffiliation	  from	  one’s	  family	  of	  origin.	  Despite	  poor	  connectedness,	  Rosalba	  has	  passed	  each	  developmental	  milestone	  with	  a	  small	  cohort	  of	  her	  peers	  and	  worries	  that	  once	  she	  departs	  she	  will	  not	  be	  permitted	  to	  return,	  based	  on	  current	  institutional	  policies.	  	   When	  I	  leave	  here	  –	  I	  think	  so	  much	  about	  that	  and	  seriously,	  when	  I	  think	  
about	  it,	  I	  cry,	  because	  this	  is	  my	  home	  and	  I’ve	  always	  been	  here…and	  I	  know	  that	  one	  
day	  I’ll	  go	  and	  because	  of	  the	  way	  things	  are,	  I	  can’t	  come	  back…more	  than	  anything	  
else	  I	  think	  it’s	  going	  to	  be	  really	  hard,	  because	  I	  was	  here	  my	  whole	  life	  and	  the	  
saddest	  things	  is	  that	  I’ll	  go	  and	  I’ll	  know	  that	  I	  can’t	  return…and	  what	  I	  want	  to	  be	  
able	  to	  do	  is	  to	  continue	  my	  relationship	  with	  the	  people	  here	  and	  I	  know	  I	  won’t	  have	  
an	  excuse	  to	  come	  back…and	  also,	  I	  feel	  like	  I	  belong	  because	  this	  was	  my	  house,	  you	  
know?	  –	  Rosalba	  
	  
	   Several	  of	  the	  residents	  expressed	  recognition	  of	  the	  institution	  as	  provider	  of;	  shelter,	  food,	  routines,	  basic	  material	  needs	  and	  indicated	  concern	  with	  respect	  to	  the	  future	  and	  physical	  well-­‐being.	  Rosalba’s	  discussion	  of	  her	  future	  goals	  is	  colored	  by	  fear	  and	  concern	  as	  she	  attempts	  to	  imagine	  self-­‐sufficiency	  upon	  her	  departure.	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   A	  day	  will	  come	  when	  I	  don’t	  have	  enough	  for	  food,	  here	  I	  always	  have	  food.	  It’s	  
difficult	  being	  here	  inside	  knowing	  that	  when	  I	  leave,	  things	  will	  be	  worse.	  I	  feel	  afraid	  
as	  well,	  it	  scares	  me	  -­	  Rosalba	  	  	   Concern	  with	  respect	  to	  adequate	  nutrition	  also	  permeated	  Fabian’s	  narrative.	  At	  eighteen,	  he	  has	  spent	  the	  last	  ten	  years	  in	  Institution	  B	  and	  largely	  identifies	  both	  the	  physical	  structure	  as	  well	  as	  the	  inhabitants	  as	  family.	  He	  notes	  with	  both	  humor	  and	  gravity:	  	   I	  think	  I’m	  going	  to	  miss	  the	  institution	  a	  lot	  because	  you	  get	  used	  to	  having	  all	  
your	  meals,	  it’s	  going	  to	  be	  difficult	  –	  Fabian	  
	  
	   As	  with	  Rosalba	  and	  Fabian,	  Antonio,	  a	  sixteen	  year	  old	  resident	  of	  Institution	  B,	  also	  associates	  the	  provision	  of	  meals	  as	  a	  factor	  for	  increased	  anxiety	  with	  respect	  to	  future	  outcomes.	  Antonio’s	  history	  is	  positive	  for	  multiple	  foster	  placements	  as	  well	  as	  previous	  institutionalization.	  His	  relatively	  recent	  arrival	  at	  the	  facility	  at	  age	  fourteen	  appears	  to	  contribute	  to	  his	  concerns	  for	  his	  physical	  well-­‐being	  as	  he	  is	  appears	  somewhat	  surprised	  by	  the	  quantity	  of	  food	  he	  receives	  each	  day.	  	  	   I	  think	  it’s	  going	  to	  be	  really	  hard	  because	  you	  get	  accustomed	  to	  everything	  
here…like	  I	  get	  fed	  five	  times	  a	  day	  here,	  my	  breakfast,	  lunch	  and	  dinner,	  our	  snacks…	  
there	  are	  times	  when	  we	  arrive	  and	  they	  give	  us	  more	  food	  –	  Antonio	  	  
	  
	   Fear	  of	  nourishment	  permeates	  the	  narratives	  for	  older	  participants	  on	  the	  eve	  of	  departure	  and	  in	  particular,	  for	  those	  whose	  relationships	  with	  adults	  are	  characterized	  by	  disconnection.	  Bianca,	  Rosalba’s	  twin,	  has	  the	  good	  fortune	  to	  have	  her	  sister,	  the	  twins	  report	  that	  they	  are	  essential	  to	  one	  another’s	  existence,	  but	  is	  largely	  unable	  to	  articulate	  feelings	  of	  intimacy	  for	  institutional	  staff	  and	  has	  a	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complex	  relationship	  with	  her	  biological	  mother.	  She,	  too,	  describes	  worry	  with	  respect	  to	  her	  physical	  well	  being	  upon	  departure.	  	   The	  day	  I	  have	  to	  leave	  here	  and	  I	  say,	  my	  God,	  where	  will	  I	  find	  myself,	  but	  
what	  will	  you	  do	  in	  the	  morning?	  What	  am	  I	  going	  to	  have	  for	  breakfast	  –	  to	  eat-­	  or	  for	  
lunch?	  I	  ask	  myself	  these	  things	  and	  how	  am	  I	  going	  to	  do	  all	  the	  other	  things?	  These	  
things	  make	  me	  afraid,	  the	  truth	  is	  I’m	  really	  scared	  –	  Bianca	  	   	  
	   The	  evidence	  offered	  in	  the	  narratives	  of	  the	  aforementioned	  participants	  underscores	  the	  impact	  of	  social	  disconnection	  upon	  future	  outcomes	  for	  institutionalized	  adolescents	  on	  the	  eve	  of	  departure	  from	  facilities	  replete	  with	  multiple	  caregivers	  and	  dozens	  of	  residents.	  Participants	  in	  this	  study	  who	  were	  unable	  to	  articulate	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  imagined	  futures	  in	  which	  success	  was	  tenuous	  and	  the	  horizon	  was	  highlighted	  with	  fear	  and	  anxiety.	  
Social	  Belonging,	  Preparedness	  and	  the	  Future	  
	  
	   In	  contrast	  to	  those	  youth	  whose	  narratives	  suggest	  a	  weaker	  sense	  of	  connection	  to	  available	  adults	  and	  therefore	  result	  in	  increased	  anxiety	  with	  respect	  to	  future	  outcomes,	  participants	  who	  experienced	  a	  more	  robust	  sense	  of	  social	  belonging	  appeared	  better	  prepared	  as	  well	  as	  more	  able	  to	  believe	  in	  future	  success.	  While	  the	  literature	  extols	  the	  importance	  of	  family	  connectedness	  with	  respect	  to	  positive	  social	  outcomes,	  studies	  have	  also	  indicated	  that	  those	  youth	  who	  have	  faced	  severe	  adversity,	  such	  as	  the	  loss	  of	  biological	  parents,	  can	  receive	  the	  benefits	  attributed	  to	  this	  protective	  factor	  if	  a	  consistent	  and	  nurturing	  adult	  caregiver	  is	  present	  (Halle-­‐Lande,	  Eisenberg,	  Christenson	  &	  Neumark-­‐Sztainer,	  2007).	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At	  eighteen,	  Santiago	  is	  on	  the	  cusp	  of	  departure.	  While	  somewhat	  anxious	  with	  respect	  to	  his	  future,	  his	  sense	  of	  connectedness	  to	  the	  director,	  Don	  Miguel,	  appears	  to	  provide	  a	  buffer	  that	  allows	  him	  to	  supersede	  his	  fears	  and	  believe	  in	  his	  ability	  to	  achieve	  success.	  	   The	  first	  few	  months	  I’ll	  be	  a	  little	  anxious…because	  to	  leave	  a	  place	  where	  I	  
was	  for	  six	  years…where	  I	  grew	  up…where	  I	  began	  to	  have	  a	  childhood,	  because	  before	  
that,	  when	  I	  was	  like	  seven	  or	  eight	  years	  old,	  I	  didn’t	  have	  that…where	  I	  had	  some	  
happiness,	  where	  I	  shared	  so	  much,	  where	  I	  met	  so	  many	  people,	  where	  I	  saw	  things,	  
where	  I	  learned	  things;	  I’m	  going	  to	  feel	  a	  huge	  emptiness…but	  when	  I	  leave,	  I’m	  going	  
to	  fly	  –	  Santiago	  
	  
	   Santiago’s	  conceptualization	  of	  future	  success	  also	  includes	  specific	  goals	  such	  as	  studying.	  He	  notes	  that	  he	  hopes	  to	  study	  and	  take	  courses	  in	  English	  in	  order	  to	  improve	  his	  marketability.	  The	  sense	  of	  support	  he	  derives	  from	  the	  presence	  of	  the	  director,	  Don	  Miguel,	  is	  palpable	  and	  appears	  to	  provide	  him	  with	  guidance	  as	  well	  as	  determination.	  	   Responsibilities…yes,	  because	  Don	  Miguel	  pushes	  us	  a	  lot;	  that	  we’ve	  got	  to	  
make	  something	  of	  ourselves;	  to	  be	  somebody	  in	  this	  life,	  here,	  you	  know,	  the	  day	  can’t	  
be	  wasted;	  everyday	  you’ve	  got	  to	  learn	  something	  new…and	  I	  agree	  with	  that	  and	  
before	  long	  it…it’s	  that	  I’ve	  been…I’ve	  learned	  a	  lot	  of	  things.	  Everyday	  I	  try	  to	  make	  
the	  most	  out	  of	  things	  and	  I’ve	  become	  more	  responsible	  –	  Santiago	  
	  
	   Participants	  in	  this	  study	  who	  appear	  to	  embrace	  the	  challenges	  of	  the	  future,	  who	  present	  as	  better	  prepared	  and	  who	  have	  formed	  healthy	  attachments	  with	  adult	  identity	  agents	  often	  exhibit	  a	  desire	  to	  succeed	  as	  a	  means	  to	  liberate	  their	  families	  of	  origin	  from	  dire	  social	  and	  economic	  circumstances.	  These	  participants	  seek	  to	  provide	  rather	  than	  receive	  support	  from	  members	  of	  their	  biological	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families,	  consistent	  with	  the	  findings	  in	  a	  study	  conducted	  by	  Samuels	  and	  Pryce	  (2008)	  on	  foster	  youth	  aging	  out	  of	  care	  in	  the	  United	  States.	  	   I	  want	  to	  make	  something	  of	  myself.	  I	  do	  it	  for	  my	  family	  and	  I	  do	  it	  especially	  
for	  me…my	  mother,	  she’s	  older…and	  my	  siblings…because	  when	  my	  mother,	  let’s	  say,	  
gets	  to	  a	  certain	  age	  and	  her	  youngest	  child	  is	  just	  ten	  months	  old	  and	  she’s	  trying	  to	  
pay	  bills…so	  this	  is	  one	  of	  the	  reasons	  I	  want	  to	  help	  my	  siblings-­Santiago	  
	  
	   Pedro,	  too,	  shares	  the	  same	  residence	  as	  Santiago.	  Currently	  sixteen,	  he	  arrived	  at	  the	  institution	  when	  just	  twelve	  years	  old.	  His	  history	  is	  positive	  for	  abuse	  while	  in	  the	  custody	  of	  his	  father	  and	  stepmother.	  As	  well	  as	  ambiguous	  loss,	  Pedro	  has	  also	  experienced	  the	  finality	  of	  death	  as	  his	  mother	  passed	  away	  when	  he	  was	  eight	  years	  old.	  Despite	  a	  personal	  history	  that	  is	  replete	  with	  multiple	  traumas,	  he,	  too,	  has	  developed	  a	  healthy	  attachment	  to	  Don	  Miguel	  and	  considers	  the	  institution	  his	  home.	  His	  sense	  of	  belonging	  appears	  to	  provide	  him	  with	  a	  belief	  in	  his	  own	  self-­‐efficacy	  and	  future	  success	  as	  well	  as	  the	  ability	  to	  assume	  the	  care	  of	  his	  siblings.	  	   Well,	  me…with	  the	  people	  from	  here,	  the	  relationships	  I	  have	  with	  them,	  it’s	  
excellent!	  I	  think	  that	  chance	  is	  going	  to	  give	  me	  some	  opportunities;	  everyday	  I	  try	  to	  
push	  myself	  to	  do	  more.	  I’d	  like	  to	  accomplish	  things	  because	  I’d	  like	  to	  pull	  my	  siblings	  
out	  of	  the	  situation	  where	  they	  are	  and	  help	  them	  get	  ahead	  –	  Pedro	  
	  
	   In	  contrast	  to	  adolescents	  in	  the	  sample	  who	  appear	  largely	  disconnected	  from	  available	  caregivers	  and	  whose	  imaginings	  of	  the	  future	  are	  circumscribed	  by	  fear	  and	  anxiety,	  Pedro	  is	  able	  to	  recite	  a	  seemingly	  limitless	  number	  of	  possibilities	  when	  asked	  to	  discuss	  his	  goals.	  	  	   I’m	  a	  happy	  person.	  Studying,	  my	  studies	  make	  me	  happy.	  My	  companions	  from	  
here,	  from	  baseball	  and	  female	  companions	  from	  where	  I	  study,	  they	  all	  make	  me	  
happy.	  I’m	  thinking	  about	  my	  career;	  industrial	  engineering,	  well,	  everything	  seems	  
	   	   264	   	  
	   	  
really	  interesting	  to	  me…to	  learn	  about	  more	  than	  just	  what	  I	  like…mathematics,	  
English	  –	  Pedro	  	  	   	  	   Gustavo,	  as	  with	  Pedro	  and	  Santiago,	  describes	  his	  relationship	  with	  the	  director,	  Don	  Miguel,	  in	  positive	  terms.	  His	  transition	  from	  the	  care	  of	  his	  father,	  a	  guerrilla	  soldier	  in	  the	  heart	  of	  the	  jungle,	  to	  the	  urban	  chaos	  of	  Cali,	  resulted	  in	  his	  placement	  in	  the	  institution.	  Gustavo’s	  ability	  to	  form	  this	  attachment	  is	  remarkable	  given	  his	  history.	  Left	  in	  the	  care	  of	  a	  stepmother,	  he	  was	  abused	  and	  upon	  escape,	  experienced	  further	  conflict	  with	  an	  uncle,	  became	  lost	  in	  the	  mountains	  and	  was	  discovered	  by	  a	  soldier.	  He	  now	  identifies	  Don	  Miguel’s	  belief	  in	  his	  capacity	  to	  succeed	  as	  highly	  influential	  and	  glows	  when	  he	  recounts	  the	  praise	  he	  received	  in	  the	  director’s	  hands.	  	   He	  says	  that	  I’ve	  grown	  up	  a	  lot	  from	  what	  I	  was	  before	  and	  that	  now,	  how	  I	  
am,	  I’ve	  become	  much	  more	  respectful	  and	  responsible,	  now	  I’m	  never	  disrespectful	  to	  
anyone,	  I’m	  much	  more	  mature	  and	  he’s	  gotten	  so	  proud	  of	  me	  –	  Gustavo	  
	  
	   As	  Gustavo	  continues	  to	  discuss	  the	  future,	  unlike	  those	  participants	  who	  were	  less	  able	  to	  identify	  strong	  and	  healthy	  relationships	  with	  adult	  identity	  agents,	  he	  seems	  certain	  of	  both	  future	  success	  as	  well	  as	  his	  choice	  of	  occupation.	  While	  aware	  of	  the	  financial	  stressors	  of	  adult	  life,	  he	  appears	  confident	  in	  his	  ability	  to	  supersede	  these	  burdens	  and	  appropriately	  negotiate	  the	  daily	  activities	  of	  adulthood.	  
	  
My	  belief	  is	  that	  I	  will	  be	  a	  chef,	  that’s	  what	  I	  want	  to	  achieve.	  It	  will	  be	  good	  for	  
me	  because	  when	  I	  leave	  here	  I’ll	  be	  working	  right	  away	  and	  I’ll	  have	  my	  little	  bit	  of	  
savings…because	  the	  issue	  is	  that	  I’ll	  have	  to	  be	  paying	  for	  rent,	  for	  food	  when	  I’m	  no	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longer	  here	  and	  this	  will	  be	  a	  little	  bit	  difficult	  always	  but	  for	  me	  things	  will	  still	  be	  
good	  -­	  Gustavo	  
	   	  	  	   Gustavo’s	  assessment	  of	  his	  future	  successes	  embodies	  findings	  in	  the	  literature	  that	  suggest	  that	  those	  adolescents	  with	  stronger	  family	  and	  community	  connections,	  in	  the	  case	  of	  social	  orphans	  family	  and	  community	  are	  comprised	  of	  the	  adults	  who	  inhabit	  the	  institution,	  are	  more	  likely	  to	  transition	  successfully	  into	  young	  adulthood	  (Duke,	  Skay,	  Pettingel	  &	  Borowsky,	  2008).	  	  	   The	  consistent	  presence	  of	  the	  director,	  Don	  Miguel,	  in	  Institution	  B,	  and	  his	  ability	  to	  create	  a	  culture	  that	  is	  able	  to	  instill	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  in	  the	  majority	  of	  residents,	  appears	  to	  function	  as	  a	  protective	  factor	  for	  these	  adolescents.	  Cultural	  norms	  within	  the	  institution	  that	  are	  positive	  for	  tangible	  support,	  healthy	  communication	  and	  constant	  encouragement	  facilitate	  a	  sense	  of	  confidence	  with	  respect	  to	  self-­‐efficacy	  and	  diminish	  the	  presence	  of	  negative	  behaviors.	  Furthermore,	  as	  negative	  behaviors	  diminish	  and	  relational	  connectedness	  increases,	  adolescents	  appear	  better	  able	  to	  create	  images	  of	  hope	  for	  the	  future.	  Yiyi,	  seventeen,	  has	  resided	  at	  Institution	  B	  for	  ten	  years	  and	  has	  been	  encouraged	  to	  pursue	  creative	  endeavors	  such	  as	  dance,	  fashion	  and	  artesanía.	  The	  resident	  tailor,	  he	  has	  altered	  much	  of	  his	  clothing	  to	  suit	  his	  flamboyant	  sense	  of	  style.	  When	  asked	  to	  discuss	  his	  hopes	  for	  the	  future,	  he	  responded	  enthusiastically	  and	  his	  choice	  of	  words	  suggested	  that	  the	  experiences	  of	  the	  director,	  a	  former	  resident	  of	  the	  institution,	  provided	  a	  powerful	  example	  of	  goal	  achievement.	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   I	  want	  to	  fulfill	  my	  dream	  of	  being	  a	  fashion	  designer…I	  have	  a	  lot	  of	  talent,	  like	  
I’ve	  told	  you,	  I’m	  a	  really	  good	  person	  and	  I	  know	  that	  I	  can,	  I	  can	  reach	  my	  goals,	  do	  
you	  understand?	  And	  then,	  like	  I	  say,	  it’s	  super	  cool,	  look,	  to	  take	  an	  example	  from	  real	  
life-­	  like	  Don	  Antonio,	  like	  he’s	  told	  us…”look	  guys,	  I’ve	  been	  hard-­working,	  look	  where	  
you	  can	  get	  with	  hard	  work-­whatever	  you	  put	  your	  minds	  to”…-­Yiyi	  
	  
	   Yiyi	  offers	  further	  evidence	  of	  the	  importance	  of	  adult	  connectedness,	  particularly	  for	  those	  youth	  who	  lack	  the	  consistent	  nurturing	  of	  a	  biological	  parent,	  when	  he	  details	  an	  example	  of	  praise	  and	  its	  ability	  to	  provide	  adolescents	  with	  a	  belief	  in	  the	  future	  and	  its	  possible	  options.	  The	  following	  praise	  was	  offered	  in	  response	  to	  his	  decision	  to	  pursue	  the	  advice	  of	  institutional	  staff	  and	  become	  a	  dance	  instructor	  in	  the	  larger	  community.	  	   They	  say	  to	  me,	  “congratulations	  because	  we’re	  really	  proud	  of	  you,	  to	  see	  you	  
start	  with	  nothing	  and	  finish	  by	  being	  the	  best	  instructor	  in	  the	  rumba	  classes”.	  It	  
makes	  you	  feel	  like	  a	  big	  shot,	  you	  know	  what	  I	  mean?	  But	  truthfully,	  it	  really	  is	  
satisfying	  when	  someone	  says	  that	  and	  to	  know	  that	  you	  could	  reach	  that	  goal	  and	  
then	  it	  makes	  you	  feel	  like	  you	  could	  do	  more	  and	  more	  and	  more	  and	  life’s	  all	  about	  
that,	  when	  you	  feel	  something	  and	  you	  know	  something	  and	  then	  it	  opens	  up	  more	  
doors	  for	  you,	  more	  paths	  for	  you	  to	  follow	  -­	  Yiyi	  	  	   Further	  examples	  of	  the	  importance	  of	  social	  belonging	  with	  respect	  to	  the	  institutionalized	  adolescent’s	  perception	  of	  future	  outcomes	  post	  departure	  is	  supported	  in	  the	  narrative	  offered	  by	  Enrique.	  At	  eighteen,	  he	  too	  is	  on	  the	  eve	  of	  departure.	  A	  resident	  of	  institution	  B	  since	  age	  nine,	  the	  connection	  he	  has	  developed	  with	  staff	  and,	  in	  particular,	  the	  director,	  Don	  Miguel,	  appears	  to	  have	  provided	  him	  with	  the	  necessary	  self-­‐confidence	  to	  imagine	  success	  in	  the	  future.	  As	  noted	  previously	  by	  Yiyi,	  the	  director	  has	  presented	  the	  adolescents	  with	  a	  powerful	  role	  model	  as	  his	  experience	  of	  a	  former	  resident	  who	  transcended	  difficult	  life	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circumstances	  to	  subsequently	  achieve	  prominence	  within	  the	  community	  as	  both	  an	  professional	  and	  the	  director	  of	  Institution	  B.	  Enrique	  offers	  the	  following	  assessment	  of	  Don	  Miguel’s	  role	  in	  his	  life	  and	  its	  relationship	  to	  his	  future.	  	   Don	  Miguel…	  because	  since	  I	  was	  9	  years	  old	  I’ve	  been	  here	  at	  Institution	  B	  and	  
he’s	  the	  person	  closest	  to	  me.	  He	  gives	  me	  advice	  and	  he’s	  a	  person	  who’s	  really	  
important	  to	  me,	  for	  me	  and	  my	  other	  companions	  he’s	  like	  an	  example.	  He’s	  the	  one	  
who’s	  supervising	  me,	  like	  in	  my	  school	  he	  wants	  to	  know	  if	  everything	  is	  going	  well	  or	  
if	  it’s	  going	  badly…he	  worries	  about	  me	  as	  a	  student,	  he	  worries	  about	  my	  
preparations	  to	  leave	  the	  institution-­	  Enrique	  	  	  	   The	  support	  offered	  by	  Don	  Miguel	  and	  Enrique’s	  sense	  of	  belonging,	  to	  another	  human	  being,	  as	  well	  as	  to	  the	  larger	  community,	  appears	  to	  have	  facilitated	  his	  ability	  to	  identify	  goals	  and	  expect	  future	  success.	  As	  well	  as	  offering	  in	  the	  interview	  the	  importance	  of	  high	  school	  completion,	  Enrique	  extended	  his	  aspirations	  to	  reflect	  two	  talents	  he	  discovered	  while	  in	  the	  institution,	  mathematics	  and	  soccer.	  	   I	  have	  a	  lot	  of	  hopes	  for	  myself.	  I	  think	  about	  being	  a	  mathematician	  and	  now	  
I’ve	  got	  thoughts	  about	  entering	  school	  to	  study	  sports	  medicine.	  I	  really	  like	  soccer	  a	  
lot.	  Thank	  God	  the	  institution	  has	  supported	  me	  in	  this	  and	  now	  I’m	  waiting	  for	  next	  
week	  –	  there’s	  a	  try	  out	  notice	  to	  go	  and	  audition	  for	  Club	  America…and	  if	  this	  doesn’t	  
work	  out	  then	  I’m	  thinking	  I’ll	  continue	  my	  studies	  and	  then	  I’d	  be	  able	  to	  get	  ahead	  
and	  I’ll	  be	  able	  to	  help	  my	  family	  –Enrique	  	  	   Enrique’s	  identification	  of	  mathematics	  and	  athletics	  has	  been	  supported	  as	  well	  as	  encouraged	  by	  the	  trusted	  adults	  in	  his	  life	  as	  both	  goals	  are	  based	  upon	  talents	  that	  have	  been	  recognized	  by	  institutional	  staff	  and	  supportive	  adults	  in	  the	  community	  and	  subsequently	  reinforced	  as	  he	  has	  matured.	  The	  manner	  in	  which	  Enrique	  has	  arrived	  at	  this	  juncture	  is	  consistent	  with	  the	  research	  on	  identity	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agents	  as	  offered	  by	  Ventura	  &	  Schacter	  (2008)	  as	  well	  as	  the	  literature	  that	  emphasizes	  the	  importance	  of	  parental	  support	  with	  respect	  to	  academic,	  social	  and	  emotional	  outcomes	  (Kupermic,	  Darnell	  &	  Alvarez-­‐Jimenez,	  2010:	  Halle-­‐Land,	  et.	  al,	  2007).	  Enrique’s	  desire	  to	  provide	  his	  family	  with	  support	  offers	  further	  evidence	  for	  this	  particular	  phenomenon	  in	  which	  the	  social	  orphan,	  that	  is,	  the	  adolescent	  who	  lives	  outside	  parental	  care	  despite	  the	  presence	  of	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent,	  prefers	  to	  provide	  rather	  than	  receive	  assistance	  to	  members	  of	  his	  or	  her	  family	  of	  origin	  (Samuels	  &	  Pryce,	  2008).	  	   Dario’s	  narrative	  also	  provides	  evidence	  for	  the	  importance	  of	  social	  belonging	  with	  respect	  to	  one’s	  ability	  to	  positively	  foresee	  a	  future	  in	  which	  goals	  can	  be	  attained	  and	  success	  is	  within	  reach.	  At	  fifteen,	  Dario	  has	  been	  a	  resident	  of	  Institution	  B	  for	  five	  years	  as	  a	  result	  of	  the	  dangerous	  conditions	  within	  which	  he	  resided	  when	  under	  the	  care	  of	  his	  mother.	  He	  currently	  enjoys	  both	  the	  security	  of	  the	  institution	  as	  well	  as	  frequent	  weekend	  visits	  with	  members	  of	  his	  biological	  family,	  thus	  providing	  an	  additional	  venue	  within	  which	  he	  is	  able	  to	  claim	  member-­‐ship.	  While	  a	  resident	  at	  the	  facility,	  Dario	  has	  experienced	  a	  wealth	  of	  social	  support	  as	  well	  as	  an	  increase	  in	  his	  own	  self-­‐efficacy.	  	   Because	  here	  they’ve	  given	  me	  everything	  that	  I	  know,	  and	  love	  and	  confidence	  
as	  well-­	  Dario	  	  	   This	  mantle	  of	  security	  that	  has	  been	  derived	  from	  a	  sense	  of	  connectedness	  to	  the	  institution	  as	  well	  as	  an	  ongoing	  attachment	  to	  his	  mother,	  has	  allowed	  Dario	  to	  imagine	  future	  success	  without	  the	  anxiety	  and	  fear	  that	  was	  so	  prevalent	  in	  the	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narratives	  of	  those	  participants	  who	  experienced	  a	  sense	  of	  disconnection	  from	  the	  available	  adults	  in	  their	  lives.	  While	  the	  connection	  Dario	  experiences	  with	  his	  mother	  appears	  to	  based	  on	  a	  primarily	  emotional	  bond,	  “we’re	  like	  soul	  mates”,	  his	  relationship	  with	  the	  director	  is	  consistent	  with	  Schachter	  and	  Ventura’s	  (2008)	  conceptualization	  of	  an	  identity	  agent;	  that	  is,	  an	  adult	  who	  actively	  interacts	  with	  an	  adolescent	  with	  the	  express	  goal	  of	  participating	  in	  his	  or	  her	  identity	  formation	  and	  thereby	  the	  subsequent	  transition	  into	  young	  adulthood.	  	   Don	  Miguel,	  he’s	  the	  person	  that	  mostly	  helps	  up	  plan	  out	  our	  lives,	  because	  he’s	  
the	  one	  that	  says	  to	  us,	  you	  study	  this	  and	  that	  thing	  and	  next	  year	  you’re	  going	  to	  do	  
that,	  so	  then	  he	  helps	  us	  thing	  about	  our	  futures…then	  you	  start	  having	  this	  idea,	  yes,	  
I’m	  going	  to	  be	  somebody	  –	  Dario	  
	  
	   The	  support	  that	  the	  director	  offers	  through	  the	  use	  of	  his	  personal	  narrative,	  embodied	  by	  his	  consistent	  presence	  and	  his	  unwavering	  belief	  in	  the	  adolescents’	  ability	  to	  attain	  their	  dreams	  with	  the	  support	  of	  educational	  courses,	  physical	  security	  and	  affection	  has	  provided	  Dario	  with	  the	  necessary	  foundation	  to	  dream.	  	  	   I	  feel	  like	  I’m	  going	  to	  be	  a	  great	  man	  and	  I’m	  going	  to	  be	  a	  really	  successful	  
person	  if	  I	  stick	  with	  it	  and	  I’m	  going	  to	  be	  someone	  great	  and	  that’s	  thanks	  to	  my	  
mother	  and	  the	  institution	  -­	  Dario	  	  	   Furthermore,	  Dario’s	  projection	  of	  future	  success	  also	  encompasses	  an	  obligation	  to	  his	  family	  of	  origin.	  As	  with	  many	  of	  his	  peers,	  Dario	  imagines	  that	  his	  entry	  into	  adulthood	  and	  subsequent	  economic	  security	  will	  enable	  him	  to	  provide	  for	  his	  mother	  and	  siblings	  and	  reverse	  the	  misfortunes	  that	  have	  characterized	  his	  youth.	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   My	  mother,	  my	  family…	  I	  want	  to	  take	  them	  out	  of	  the	  situation	  where	  they	  are,	  
I	  want	  them	  to	  have	  a	  better	  future,	  so	  that	  my	  siblings	  can	  continue	  studying…if	  they	  
give	  me	  the	  opportunity,	  to	  have	  a	  career	  at	  the	  university,	  because	  this	  is	  one	  of	  my	  
goals-­	  Dario	  	  	   The	  combination	  of	  perceived	  connection	  to	  a	  biological	  parent	  in	  conjunction	  with	  the	  day-­‐to-­‐day	  support	  offered	  by	  a	  present	  and	  consistent	  adult	  appears	  to	  provide	  an	  important	  buffer	  against	  the	  immobilizing	  forces	  of	  fear	  and	  anxiety	  for	  the	  institutionalized	  adolescents	  in	  this	  sample.	  The	  narrative	  offered	  by	  Alejandro,	  aged	  sixteen,	  shares	  many	  of	  the	  sentiments	  embedded	  in	  the	  stories	  articulated	  by	  his	  peers.	  He,	  too,	  experiences	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  with	  respect	  to	  his	  family	  of	  origin,	  in	  particular,	  his	  biological	  father.	  Unable	  to	  remain	  in	  the	  home	  upon	  the	  arrival	  of	  his	  most	  recent	  stepmother,	  he	  appears	  to	  hold	  no	  ill	  will	  toward	  his	  father	  nor	  does	  he	  question	  his	  father’s	  decision	  to	  join	  forces	  with	  a	  companion	  rather	  than	  with	  his	  son.	  	   I’m	  always	  thinking	  about	  my	  father,	  always,	  my	  siblings,	  also…	  My	  father	  is	  
important	  to	  me	  because,	  first,	  he	  gave	  me	  life,	  because	  of	  him	  I’m	  here	  this	  very	  
instant	  and	  because	  he’s	  always	  helped	  me	  with	  studying…he’s	  good	  to	  me	  in	  a	  lot	  of	  
ways	  -­	  Alejandro	  
	  
	   As	  with	  Dario’s	  description	  of	  his	  mother,	  Alejandro	  is	  able	  to	  offer	  few	  concrete	  examples	  of	  his	  father’s	  active	  engagement	  in	  his	  daily	  life.	  Rather,	  he	  recalls	  the	  last	  time	  he	  shed	  tears	  and	  connects	  this	  event	  to	  his	  father.	  	   I	  don’t	  cry,	  since	  I	  arrived	  here	  I’ve	  never	  cried.	  Its’	  one	  year	  and	  three	  months	  
that	  I	  haven’t	  cried…it	  was	  when	  my	  father…when	  I	  left	  the	  house,	  like	  that	  other	  day	  
that	  my	  father	  had	  hit	  me	  –	  then	  I	  cried	  and	  that’s	  it	  -­	  Alejandro	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On	  the	  other	  hand,	  his	  discussion	  of	  the	  role	  the	  director	  plays	  in	  his	  life	  is	  replete	  with	  positive	  anecdotes	  and	  illuminates	  the	  ways	  in	  which	  his	  future	  orientation	  is	  guided	  by	  an	  adult	  who	  is	  actively	  engaged	  in	  his	  development.	  Alejandro’s	  perception	  of	  the	  institution	  as	  family	  allows	  him	  to	  access	  the	  benefits	  of	  adult	  identity	  agents	  while	  simultaneously	  reinforcing	  his	  sense	  of	  self	  in	  relation	  to	  others.	  	   Here	  they	  help	  us,	  they	  give	  us	  what	  we	  need,	  it	  seems	  to	  me	  that	  this	  is	  also	  a	  
family.	  It’s	  a	  family,	  we	  live	  together	  –	  Alejandro	  	  	   A	  recent	  study	  that	  examined	  the	  outcomes	  for	  adolescents	  in	  care	  in	  New	  South	  Wales,	  Australia	  suggested	  that	  the	  perception	  of	  emotional	  security	  with	  respect	  to	  caregivers	  as	  well	  as	  placement	  stability	  were	  significant	  predictors	  in	  outcomes	  for	  these	  youth	  four	  to	  five	  years	  post-­‐placement	  (Cashmore	  &	  Paxman,	  2006).	  For	  Alejandro,	  as	  well	  the	  other	  young	  men	  who	  cited	  the	  importance	  of	  the	  institution’s	  director,	  perceived	  emotional	  security	  as	  a	  result	  of	  this	  relationship	  appeared	  to	  facilitate	  a	  sense	  of	  future	  self-­‐worth	  as	  well	  as	  diminish	  feelings	  of	  fear	  with	  respect	  to	  post-­‐institutional	  life.	  While	  increased	  length	  of	  time	  within	  the	  facility	  permitted	  relationships	  with	  institutional	  staff	  to	  fully	  develop,	  other	  factors	  also	  seem	  important.	  The	  use	  of	  praise	  on	  the	  part	  of	  staff	  as	  well	  as	  re-­‐establishing	  norms	  such	  as	  school	  and	  daily	  responsibilities	  allowed	  participants	  for	  whom	  relational	  security	  had	  been	  attained	  to	  revise	  their	  identities,	  as	  well	  as	  their	  attachments,	  two	  key	  components	  of	  ambiguous	  loss	  theory	  and	  the	  subsequent	  treatment	  of	  an	  irresolvable	  absence	  (Boss,	  2010)	  and	  imagine	  future	  success.	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   Don	  Miguel	  says	  that	  yes,	  I	  have	  had	  great	  achievements	  here	  at	  the	  
institution…	  Don	  Miguel,	  he’s	  always	  given	  me	  good	  advice,	  he	  always	  realized	  that	  for	  
me	  –	  I	  like	  to	  study	  and	  got	  me	  set	  up	  with	  school	  and	  for	  this	  I’ll	  always	  thank	  him,	  
giving	  me	  the	  opportunity	  to	  study,	  eh...also,	  teaching	  me	  how	  to	  behave	  –	  Alejandro	  
	  
	   Given	  the	  foundation	  of	  connectedness,	  Alejandro,	  much	  like	  Gustavo,	  understands	  that	  adulthood	  will	  bring	  a	  number	  of	  challenges,	  but	  appears	  able	  to	  relegate	  the	  potential	  burdens	  of	  post-­‐institutional	  life	  to	  the	  realm	  of	  normalcy	  rather	  than	  a	  series	  of	  insurmountable	  tasks.	  His	  relationship	  with	  the	  director	  as	  well	  as	  the	  perceived	  level	  of	  emotional	  support	  he	  receives	  appears	  to	  facilitate	  his	  ability	  to	  make	  changes	  in	  his	  presentation	  of	  self	  and,	  with	  these	  revisions,	  approach	  young	  adulthood	  with	  increased	  confidence.	  	   The	  first	  few	  months	  will	  be	  difficult	  because	  I’m	  going	  to	  have	  to	  question	  
myself,	  but	  the	  first	  months,	  I	  mean	  the	  first	  months,	  the	  first	  years	  up	  until	  one	  adapts	  
oneself	  to	  being	  out	  there…are	  going	  to	  be	  difficult,	  and	  then	  once	  you’ve	  adapted	  it’s	  
all	  normal-­	  Alejandro	  
	  	   An	  examination	  of	  the	  available	  identity	  agents	  in	  this	  study	  and	  the	  reciprocity	  within	  relationships	  between	  adult	  caregiver	  and	  staff	  emphasizes	  the	  importance	  that	  residents	  place	  upon	  the	  level	  of	  support	  provided	  by	  institutional	  staff.	  For	  example,	  Emanuel,	  an	  eighteen-­‐year-­‐old	  resident	  of	  Institution	  B	  who	  has	  lived	  at	  the	  facility	  for	  approximately	  ten	  years,	  describes	  staff	  response	  to	  his	  recent	  graduation	  from	  high	  school	  as	  well	  as	  his	  participation	  in	  paid	  employment.	  	   I	  think	  that	  they’re	  really	  happy	  because	  I’ve	  been	  moving	  forward;	  this	  year	  I	  
graduated	  from	  school…and	  that	  I’m	  doing	  something…I’m	  doing	  something	  at	  work,	  
building	  skills	  because	  like	  Don	  Miguel	  said,	  since	  we’re	  older	  we’ve	  got	  to	  find	  work,	  to	  
look	  for	  something	  that,	  well,	  keeps	  us	  busy.	  We	  can’t	  just	  not	  do	  anything	  because	  we	  
are-­	  we’re	  almost	  at	  the	  age	  of	  majority…we’re	  almost	  ready	  to	  leave	  –	  Emanuel	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   Emanuel	  further	  offers	  an	  example	  of	  praise	  and	  its	  impact	  upon	  his	  sense	  of	  self.	  His	  ability	  to	  engage	  in	  this	  discussion	  seems	  nothing	  less	  than	  remarkable	  as	  he	  presents	  as	  shy	  and	  withdrawn	  with	  traces	  of	  low	  self-­‐esteem.	  His	  arrival	  into	  the	  institution	  at	  age	  eight	  was	  marked	  by	  fear	  for	  his	  personal	  safety	  as	  well	  as	  more	  generalized	  fear	  as	  to	  what	  his	  trajectory	  might	  entail.	  Despite	  both	  his	  age	  and	  an	  increased	  sense	  of	  social	  belonging,	  his	  speech	  is	  low	  and	  diffident	  and	  he	  appears	  much	  younger	  than	  his	  stated	  age.	  Positive	  staff	  response	  to	  his	  social	  presentation	  as	  well	  as	  a	  sense	  of	  connection	  to	  his	  biological	  sister	  both	  seem	  to	  serve	  as	  protective	  factors	  against	  the	  potential	  onslaught	  of	  symptoms	  inherent	  in	  the	  traumatic	  separation	  of	  child	  and	  parent.	  	   I	  think	  that	  I’ve	  come	  a	  long	  way.	  All	  the	  time	  they	  say,	  “Emanuel	  is	  going	  off	  to	  
work,	  he’s	  at	  work…they’re	  always	  saying	  that	  I’m	  going	  off	  to	  work,	  they	  always	  tell	  
me	  how	  good	  it	  is,	  they	  commend	  me	  for	  what	  I’m	  doing…that	  I’m	  doing	  everything	  
well	  –	  Emanuel	  
	  
	   While	  Emanuel	  notes	  that	  there	  is	  a	  collective	  positive	  response	  to	  his	  personal	  accomplishments,	  he	  subsequently	  identifies	  Don	  Miguel	  as	  well	  as	  the	  psychologist,	  Don	  Ramon,	  and	  the	  concrete	  support	  they	  have	  offered	  throughout	  his	  placement	  in	  the	  facility.	  Closer	  inspection	  of	  Emanuel’s	  response	  suggests	  that	  the	  dialogue	  between	  staff	  members	  many	  be	  interpreted	  as	  the	  interplay	  between	  parental	  figures	  in	  a	  traditional	  family	  structure	  whereby	  one	  parent	  presents	  a	  particular	  presentation	  of	  the	  child	  to	  the	  other	  in	  an	  effort	  to	  increase	  understanding	  and	  offer	  support.	  	   Don	  Miguel	  is	  important	  because	  of	  how	  he	  pushes	  me	  to	  move	  forward.	  
Because	  he’s	  supported	  me	  so	  much	  in	  this	  institution,	  enrolling	  me	  at	  SENA	  and	  in	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other	  courses	  as	  well…Don	  Ramon	  is	  also	  someone	  who’s	  been	  there	  for	  me	  when	  I’ve	  
had	  problems,	  he	  has	  supported	  me	  and	  when	  I’ve	  felt	  upset	  he’s	  been	  there	  and	  when	  I	  
began	  to	  work	  it’s	  been	  Don	  Ramon	  who’s	  helped	  me	  out	  and	  he’s	  helped	  me	  by	  calling	  
Don	  Miguel	  and	  saying,	  “this	  young	  man	  is	  nervous,	  he’s	  going	  to	  work,”	  he’s	  helped	  
settle	  me	  down	  -­Emanuel	  
	  
	   His	  description	  of	  the	  institution	  as	  a	  family,	  “all	  of	  us	  are	  like	  a	  family,	  just	  
normal”,	  and	  his	  ability	  to	  locate	  himself	  within	  this	  social	  structure,	  diminish	  Emanuel’s	  feelings	  of	  fear	  with	  respect	  to	  the	  future	  and	  leave	  him	  better	  prepared	  to	  negotiate	  the	  many	  tasks	  of	  young	  adulthood.	  	   Well,	  for	  right	  now	  nothing	  about	  it	  seems	  difficult.	  It	  seems	  like	  fun	  and	  I’m	  
moving	  forward,	  working,	  so	  when	  I	  leave	  I’ll	  be	  working	  and	  well,	  I’ll	  get	  a	  studio	  or	  
go	  live	  with	  my	  sister	  –	  Emanuel	  
	  
	  
Social	  Supports,	  the	  Social	  Orphan	  and	  Future	  Outcomes	  
	  	   Research	  conducted	  with	  youth	  in	  juvenile	  detention	  facilities	  has	  provided	  evidence	  for	  the	  importance	  of	  relational	  social	  supports	  that	  encompass	  warmth	  and	  respect	  within	  a	  physically	  secure	  environment	  with	  post	  incarceration	  outcomes	  (Marsh,	  Evans	  &	  Williams,	  2010).	  While	  the	  youth	  in	  this	  study	  do	  not	  necessarily	  meet	  the	  criteria	  for	  juvenile	  delinquents	  and	  institutionalization	  is	  the	  result	  of	  parental	  neglect,	  inadequacy	  or	  abandonment,	  the	  experience	  of	  social	  orphans	  in	  a	  the	  context	  of	  Colombian	  state	  care	  mimics	  many	  aspects	  of	  incarceration.	  Institutionalized	  adolescents	  have	  no	  control	  over	  placement	  decisions	  and	  may	  be	  moved	  from	  one	  facility	  to	  another	  without	  their	  consent;	  further	  compounding	  issues	  of	  attachment	  and	  relational	  security	  (Cashmore	  &	  Paxman,	  2006;	  Harden,	  2004).	  Familial	  bonds	  are	  necessarily	  fractured	  while	  sibling	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groups	  are	  separated	  via	  the	  mechanism	  of	  adoption	  or	  simply	  as	  the	  result	  of	  behavioral	  or	  spatial	  concerns	  within	  a	  facility,	  creating	  new	  experiences	  of	  irresolvable	  loss	  that	  further	  impact	  the	  social,	  emotional	  and	  cognitive	  functioning	  of	  these	  youth	  (Boss,	  2007,	  2010).	  	  	   Juliana,	  as	  noted	  earlier,	  is	  largely	  disconnected	  from	  adults	  and	  has	  few	  expectations	  of	  success	  for	  the	  future.	  Abandoned	  by	  her	  both	  her	  mother	  and	  father	  and	  separated	  from	  the	  younger	  siblings	  for	  whom	  she	  was	  primary	  caretaker,	  the	  repeated	  trauma	  of	  multiple	  ambiguous	  losses	  has	  impacted	  her	  ability	  to	  attach	  to	  available	  caregivers	  and	  has	  created	  a	  sense	  of	  imprisonment.	  	   On	  the	  fifteenth	  of	  June	  of	  this	  year,	  my	  siblings,	  well,	  everyone	  was	  declared	  
legally	  free	  for	  adoption	  but	  since	  I	  was	  already	  thirteen,	  then,	  no,	  they	  didn’t	  let	  me	  go	  
but	  they	  sent	  all	  my	  little	  siblings	  to	  Italy…a	  person’s	  not	  used	  to	  living	  locked	  up…here	  
I	  feel	  alone,	  like	  I	  don’t	  have	  anyone,	  I	  think	  about	  that	  I’m	  going	  to	  have	  to	  leave	  here	  
and	  I’m	  not	  going	  to	  have	  a	  family,	  nothing…it	  scares	  me	  to	  leave	  here…because	  I	  don’t	  
have	  anyone…no	  family…-­Juliana	  
	  
	   Eduardo,	  too,	  struggles	  with	  policy	  decisions	  made	  with	  respect	  to	  his	  physical	  placement.	  Transferred	  from	  an	  institution	  in	  which	  he	  had	  spent	  the	  last	  ten	  years,	  he	  was	  separated	  not	  only	  from	  caregivers	  and	  peers	  with	  whom	  he	  had	  developed	  relationships	  but	  he	  also	  left	  his	  brother	  behind.	  The	  potential	  buffering	  effects	  of	  protective	  factors	  such	  as	  social	  support	  and	  kin	  were	  ruptured	  upon	  Eduardo’s	  removal	  from	  his	  former	  institution.	  	   When	  I	  arrived	  here…well,	  in	  the	  institution	  where	  I	  was	  before	  I	  came	  here…I	  
was	  there	  since	  I	  was	  little,	  I	  was	  like	  six	  and	  I	  was	  there	  until	  I	  was	  sixteen,	  so,	  well,	  I	  
was	  accustomed	  to	  living	  there,	  it	  was	  like	  family	  to	  me…I	  couldn’t	  sleep	  because	  I	  was	  
thinking	  about	  my	  brother,	  in	  the	  institution	  where	  I	  was	  because	  everyone	  there	  
understood	  me…-­Eduardo	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   The	  narratives	  offered	  by	  Juliana	  and	  Eduardo	  are	  not	  uncommon	  in	  the	  lives	  of	  social	  orphans.	  A	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  connectedness	  facilitates	  preparation	  in	  adolescence	  for	  post	  –institutional	  success	  and	  those	  participants	  who	  were	  able	  to	  identify	  a	  specific	  adult	  replete	  with	  the	  attributes	  most	  often	  associated	  with	  an	  identity	  agent	  were	  better	  prepared	  for	  the	  future.	  	   While	  the	  present	  study	  is	  not	  a	  comparison	  of	  the	  two	  different	  institutions,	  characteristics	  of	  these	  distinct	  facilities	  appear	  to	  contribute	  to	  participants’	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  future	  outcomes.	  Staff	  turnover	  at	  Institution	  A	  is	  better	  described	  as	  an	  upheaval	  in	  caregivers	  and	  these	  changes	  have	  impacted	  the	  adolescents	  in	  this	  study.	  Research	  indicates	  that	  adolescence	  is	  a	  period	  within	  which	  youth	  are	  preoccupied	  with	  goals	  for	  the	  future,	  identity	  formation	  and	  separation	  and	  that	  these	  tasks	  are	  best	  accomplished	  within	  the	  presence	  of	  consistent	  caregivers	  who	  are	  able	  to	  provide	  affection,	  warmth	  and	  mutuality	  (Harden,	  2004).	  	   Analysis	  of	  the	  data	  suggests	  serious	  implications	  as	  a	  result	  of	  staff	  turnover	  for	  the	  adolescents	  who	  reside	  at	  Institution	  A.	  These	  youth	  appear	  to	  have	  increased	  levels	  of	  social	  disconnection,	  are	  less	  able	  to	  identify	  available	  identity	  agents	  and	  are	  more	  likely	  to	  experiences	  feelings	  of	  hopelessness	  with	  respect	  to	  the	  future.	  	  Participants	  from	  Institution	  A	  frequently	  named	  former	  caregivers	  such	  as	  Franklin,	  Mariela	  and	  Marlena	  as	  important	  adults	  in	  their	  development	  yet	  none	  of	  these	  persons	  were	  available	  in	  the	  present.	  The	  findings	  in	  this	  study	  suggest	  that	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the	  rupture	  in	  the	  caregiver	  relationships	  also	  constitutes	  irresolvable	  loss	  for	  these	  youth	  and	  subsequent	  turnover	  in	  staff	  support	  diminishes	  the	  ability	  to	  imagine	  oneself	  in	  relation	  to	  others	  and	  create	  new	  narratives	  for	  the	  future.	  Thus,	  the	  responses	  offered	  by	  these	  adolescents	  with	  respect	  to	  the	  post-­‐institutional	  life	  were	  characterized	  by	  fear	  and	  anxiety	  and	  a	  sense	  of	  impending	  isolation	  as	  several	  residents	  of	  the	  facility	  also	  imagined	  they	  would	  no	  longer	  be	  welcome	  once	  they	  departed,	  thus	  creating	  a	  void	  for	  the	  future.	  	   In	  contrast,	  Institution	  B	  is	  characterized	  by	  consistent	  caregivers	  as	  well	  as	  a	  director	  who	  is	  a	  former	  resident	  of	  the	  facility.	  With	  fewer	  residents,	  64	  as	  opposed	  to	  164,	  the	  physical	  facility	  is	  smaller	  and	  residents	  are	  better	  integrated	  into	  the	  surrounding	  community.	  While	  Institution	  A	  relocated	  to	  the	  furthest	  outreaches	  of	  the	  city	  in	  an	  attempt	  to	  provide	  more	  space	  for	  the	  children,	  Institution	  B	  remains	  centrally	  located	  with	  access	  to	  nearby	  schools	  and	  sports	  facilities.	  	  	   Residents	  of	  this	  facility	  have	  been	  able	  to	  connect	  to	  the	  childhood	  experiences	  of	  the	  director,	  Don	  MIguel,	  as	  well	  as	  his	  subsequent	  successes	  as	  an	  adult.	  These	  adolescents	  have	  used	  his	  words	  of	  guidance	  as	  a	  roadmap	  for	  their	  own	  future;	  from	  social	  orphan	  to	  successful	  young	  adult.	  The	  director’s	  decision	  to	  share	  his	  past	  with	  the	  residents	  as	  well	  as	  encourage	  other	  staff	  to	  do	  the	  same,	  created	  an	  ambience	  in	  which	  the	  participants	  were	  able	  to	  feel	  valued	  and	  use	  this	  social	  support	  to	  revise	  identity,	  form	  new	  attachments	  and	  view	  the	  future	  with	  less	  fear	  and	  more	  confidence.	  	  
Summary	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   The	  findings	  from	  this	  study	  with	  respect	  to	  social	  belonging	  and	  future	  outcomes	  support	  the	  current,	  but	  limited,	  body	  of	  literature	  that	  acknowledge	  the	  importance	  of	  caring,	  consistent	  adults	  as	  protective	  factors,	  rather	  as	  identity	  agents,	  who	  actively	  participate	  in	  shaping	  the	  adolescent’s	  future	  and	  thus	  diminish	  the	  negative	  consequences	  of	  trauma.	  These	  data	  suggest	  that	  the	  adolescent	  who	  feels	  as	  if	  he	  or	  she	  belongs	  to	  someone,	  whether	  an	  individual	  adult	  or	  the	  institution	  as	  a	  whole,	  is	  more	  likely	  to	  experience	  decreased	  anxiety	  with	  respect	  to	  the	  future	  and	  is	  better	  able	  to	  imagine	  future	  success	  upon	  departure	  from	  the	  institution.	  This	  sense	  of	  social	  belonging,	  with	  its	  components	  of	  connection	  and	  support,	  might	  also	  be	  interpreted	  as	  the	  adolescent’s	  experience	  as	  having	  been	  claimed	  by	  a	  caring	  adult,	  thereby	  reducing	  the	  sense	  of	  disconnection	  inherent	  in	  one’s	  status	  as	  a	  social	  orphan.	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Chapter	  7:	  Discussion	  and	  Implications	  
	  
If	  you	  have	  children,	  don’t	  treat	  them	  like	  that,	  like	  a	  dog	  –	  Gustavo,	  age	  17	  
	  
	   Without	  warning,	  it	  appears	  a	  new	  category	  of	  disadvantaged	  children	  have	  arrived	  in	  the	  arena	  of	  child	  welfare	  and	  confounded	  practitioners	  as	  well	  as	  legislators	  with	  respect	  to	  policy	  initiatives	  and	  permanency	  planning.	  These	  youth	  embody	  the	  term	  social	  orphan,	  that	  is,	  a	  child	  who	  resides	  outside	  parental	  care	  despite	  the	  presence	  of	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent.	  Designated	  as	  such,	  these	  adolescents,	  regardless	  of	  their	  age,	  are	  largely	  ignored	  with	  respect	  to	  their	  ability	  to	  contribute	  to	  the	  general	  discourse	  and	  provide	  insight	  as	  to	  the	  necessary	  components	  for	  present	  and	  future	  success.	  Yet	  the	  data	  in	  this	  study	  suggest	  that	  these	  youth	  have	  much	  to	  offer	  and	  welcome	  the	  presence	  as	  well	  as	  the	  support	  of	  an	  adult	  who	  is	  able	  to	  listen.	  Both	  Estiven	  and	  Yiyi	  use	  similar	  words	  as	  they	  urge	  adults	  to	  heed	  the	  words	  of	  those	  youth	  who	  live	  outside	  parental	  care.	  	   I	  would	  say	  you’ve	  got	  to	  listen	  to	  them,	  that	  they	  need	  you	  to	  listen	  to	  them,	  
that	  you	  work	  together	  with	  them,	  and	  that	  you	  help	  them	  so	  they	  can	  get	  ahead	  and	  
make	  something	  of	  their	  lives	  –	  Estiven	  
	  
	   Listen	  to	  him	  and	  take	  a	  moment	  so	  that	  he	  tells	  you	  his	  story,	  the	  stories	  that	  
they	  have	  and	  things	  they’ve	  got	  to	  express	  so	  that	  they	  don’t	  end	  up	  frustrated	  -­‐	  Yiyi	  	  
	  	   This	  chapter	  will	  provide	  a	  brief	  summary	  of	  the	  current	  state	  of	  the	  literature,	  as	  well	  as	  the	  conditions	  within	  which	  social	  orphans	  reside	  in	  a	  global	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context.	  It	  will	  then	  offer	  a	  discussion	  of	  the	  findings	  as	  well	  as	  the	  implications	  of	  these	  findings	  for	  social	  work	  practitioners	  and	  thereby,	  social	  orphans	  themselves.	  
A	  Summary	  of	  the	  Current	  Conditions	  within	  which	  Social	  Orphans	  Exist	  Much	  of	  the	  literature	  with	  respect	  to	  this	  subgroup	  of	  children	  focuses	  upon	  the	  demise	  of	  the	  former	  Soviet	  Union	  and	  the	  subsequent	  creation	  of	  a	  category	  of	  youth	  whose	  biological	  parents	  were	  unable	  to	  care	  for	  their	  children	  as	  a	  result	  of	  socially	  constructed	  reasons,	  for	  example,	  parental	  rights	  were	  terminated	  as	  a	  result	  of	  incarceration,	  neglect,	  alcoholism	  and	  drug	  abuse,	  rather	  than	  death	  (Balachova,	  Bonner	  &	  Levy,	  2009;	  Khlinovskaya	  Rockhill,	  2010).	  	   Yet	  today,	  UNICEF	  (2012)	  estimates	  that	  there	  are	  151	  million	  social	  orphans	  worldwide	  and	  of	  this	  number,	  approximately	  8	  million	  reside	  in	  institutions.	  For	  many,	  residence	  in	  the	  institution	  is	  permanent.	  Children	  may	  enter	  as	  young	  as	  infancy	  and	  remain	  in	  the	  facility	  until	  the	  age	  of	  majority.	  The	  impact	  of	  institutionalization	  upon	  a	  child’s	  development	  has	  been	  well	  documented	  in	  the	  adoption	  literature,	  with	  specific	  emphasis	  on	  children	  who	  reside	  in	  facilities	  in	  countries	  such	  as	  Romania,	  Russia,	  Guatemala	  and	  China	  (Meese,	  2005).	  While	  institutionalized,	  these	  youth	  are	  more	  likely	  to	  be	  exposed	  to	  environmental	  toxins,	  receive	  inadequate	  nutrition,	  have	  access	  to	  sub-­‐standard	  health	  care	  as	  well	  as	  experience	  under-­‐stimulation	  and	  high	  caregiver	  turnover.	  Language	  deficits,	  poor	  cognition,	  behavioral	  challenges,	  under-­‐developed	  motor	  skills	  and	  the	  inability	  to	  form	  healthy	  attachments	  are	  typical	  consequences	  of	  institutionalization	  and	  result	  in	  long-­‐term	  challenges	  for	  these	  children	  as	  they	  enter	  adolescence	  and	  begin	  the	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transition	  into	  young	  adulthood	  (Groark,	  Muamedrahimov,	  Palmov,	  Nikiforova	  &	  McCall,	  2005;	  Meese,	  2005).	  	   While	  the	  most	  recent	  figures	  with	  respect	  to	  the	  number	  of	  social	  orphans	  worldwide	  are	  exceedingly	  alarming,	  these	  numbers	  are	  considered	  to	  be	  a	  conservative	  estimate	  and	  are	  generally	  expected	  to	  rise.	  Non-­‐governmental	  organizations	  involved	  in	  the	  care	  of	  these	  children	  expect	  the	  number	  of	  social	  orphans	  to	  reach	  approximately	  400,000	  million	  by	  the	  year	  2015	  (SOS	  Children’s	  Villages,	  2012;	  UNICEF,	  2012).	  	   Yet	  the	  crisis	  that	  has	  befallen	  many	  of	  the	  world’s	  children	  is	  neither	  new	  nor	  are	  the	  conditions	  within	  which	  these	  young	  people	  reside	  unknown.	  The	  United	  Nations	  General	  Assembly	  stated	  in	  its	  1989	  address	  that	  the	  organization	  was	  “profoundly	  concerned	  that	  the	  situation	  of	  children	  in	  many	  parts	  of	  the	  world	  
remains	  critical	  as	  a	  result	  of	  inadequate	  social	  conditions,	  natural	  disasters,	  armed	  
conflict,	  exploitation,	  illiteracy,	  hunger	  and	  disability,	  and	  convinced	  that	  urgent	  and	  
effective	  national	  and	  international	  action	  is	  called	  for,”	  (UNCRC,	  1989,	  p.	  1).	  	  	   As	  a	  result	  of	  this	  concern	  for	  the	  well-­‐being	  of	  all	  children,	  the	  centrality	  of	  a	  stable	  loving	  family	  and	  its	  ability	  to	  ensure	  the	  full	  and	  harmonious	  development	  of	  each	  and	  every	  child	  was	  reflected	  in	  the	  core	  tenets	  of	  the	  1989	  United	  Nations	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child	  (UNCRC,	  1989).	  While	  held	  in	  high	  esteem,	  this	  document	  is	  neither	  legally	  binding	  nor	  enforceable.	  Each	  nation	  determines	  its	  own	  course	  of	  action	  with	  respect	  to	  its	  youngest	  citizens,	  including	  the	  use	  of	  institutionalization,	  foster	  care	  and	  residential	  facilities.	  Yet	  the	  literature	  continues	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to	  provide	  evidence	  for	  the	  poor	  social	  outcomes	  experienced	  by	  those	  children	  who	  live	  outside	  of	  parental	  care.	  These	  outcomes	  include	  unstable	  housing,	  early	  pregnancy,	  underemployment,	  increased	  mental	  health	  disorders,	  incarceration,	  substance	  abuse	  and	  death	  (Geenan	  &	  Powers,	  2007;	  Stott	  &	  Gustavvson,	  2010;	  Tweddle,	  2007).	  
Study	  Implications	  	   While	  the	  results	  in	  this	  study	  offer	  implications	  for	  policy	  as	  well	  as	  social	  work	  practice,	  given	  the	  cultural	  as	  well	  as	  socio-­‐political	  differences	  between	  Colombia	  and	  the	  United	  States,	  key	  findings	  will	  focus	  primarily	  on	  the	  significance	  for	  child	  welfare	  practitioners	  and	  subsequent	  contributions	  to	  the	  existing	  body	  of	  literature.	  Discussion	  will	  focus	  upon	  the	  application	  of	  the	  1)	  ambiguous	  loss	  framework	  in	  the	  treatment	  of	  social	  orphans,	  2)	  the	  critical	  role	  of,	  as	  well	  as	  the	  development	  of	  identity	  agents	  and	  3)	  the	  role	  of	  responsibility	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation	  for	  adolescent	  social	  orphans	  and	  4)	  the	  needs	  of	  adolescent	  social	  orphans	  as	  identified	  by	  the	  participants	  in	  this	  study.	  Each	  aspect	  of	  this	  discussion	  will	  be	  embedded	  in	  the	  cultural	  context	  within	  which	  the	  analysis	  was	  conducted.	  
	  The	  Ambiguous	  Loss	  Framework	  in	  the	  Treatment	  of	  Social	  Orphans:	  Practice	  
Implications	  	   The	  practice	  implications	  of	  the	  ambiguous	  loss	  framework	  provide	  an	  alternative	  lens	  with	  which	  to	  view	  the	  adolescent	  social	  orphan.	  The	  central	  tenet	  of	  Type	  I	  ambiguous	  loss;	  that	  is,	  the	  psychological	  presence	  but	  physical	  absence	  of	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a	  loved	  one,	  in	  this	  case	  the	  biological	  parent(s)	  emphasizes	  the	  irresolvable	  nature	  of	  this	  loss	  (Boss,	  2004,	  2007).	  Institutionalized	  social	  orphans	  exist	  in	  an	  artificially	  constructed	  social	  world	  that	  may	  mimic	  the	  external	  structures	  of	  a	  family	  in	  that	  caregivers	  can	  assume	  parental	  roles	  and	  peers	  within	  the	  institution	  may	  appear	  to	  inhabit	  the	  role	  of	  sibling.	  Yet,	  for	  the	  majority	  of	  these	  youth,	  biological	  as	  well	  as	  psychological	  family	  members	  continue	  to	  exist	  in	  communities	  both	  near	  and	  far	  from	  the	  institution	  within	  which	  the	  child	  was	  placed.	  Mothers,	  fathers,	  siblings,	  aunts,	  uncles	  and	  fictive	  kin	  remain	  alive	  in	  the	  memories	  of	  these	  youth	  and	  continue	  to	  occupy	  psychological	  space	  in	  the	  present	  as	  well	  as	  future	  projections	  of	  institutionalized	  social	  orphans.	  	  	   As	  mentioned	  earlier,	  Ricardo	  appears	  quite	  disconnected	  from	  the	  adults	  at	  Institution	  A.	  He	  tends	  to	  travel	  within	  a	  small	  group	  of	  adolescents,	  including	  his	  fourteen	  year	  old	  girlfriend,	  also	  a	  resident	  and	  appears	  to	  function	  as	  the	  leader.	  Institutionalized	  for	  the	  majority	  of	  his	  life,	  when	  the	  topic	  of	  discussion	  reverts	  to	  family,	  Ricardo	  not	  only	  identifies	  the	  difficulty	  in	  separation	  but	  also	  includes	  his	  mother’s	  absence	  of	  physical	  touch.	  His	  last	  sentence,	  seemingly	  an	  afterthought,	  upon	  interpretation	  and	  in	  the	  context	  of	  ambiguous	  loss,	  reveals	  a	  powerful	  desire	  to	  rejoin	  his	  biological	  mother.	  	   The	  hardest	  part	  for	  me,	  I	  think,	  is	  to	  be	  separated	  from	  the	  family.	  To	  be	  
separated	  from	  your	  parents.	  My	  mother,	  she’s	  come	  to	  visit	  us	  and	  I	  don’t	  know,	  she	  
brings	  us	  things,	  she	  talks	  to	  us,	  gives	  us	  little	  talks	  and	  tells	  us	  about	  the	  opportunities	  
we	  have	  here	  and	  things	  like	  that…but	  she	  doesn’t	  really	  hug	  me	  a	  lot,	  no;	  she	  doesn’t	  
touch	  me	  or	  anything	  like	  that…she	  doesn’t	  ever	  leave	  here	  with	  me,	  no,	  but	  I	  love	  her	  a	  
lot,	  that’s	  it	  -­	  Ricardo	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   The	  image	  Ricardo	  offers	  with	  respect	  to	  the	  place	  his	  biological	  family	  occupies	  in	  his	  mind,	  is	  neither	  unique	  nor	  unusual	  for	  the	  participants	  in	  this	  study.	  Ever,	  too,	  despite	  the	  lack	  of	  a	  reciprocal	  relationship	  with	  his	  family	  of	  origin,	  articulates	  his	  clear	  desire	  for	  reunification.	  
	   Why	  do	  I	  want	  to	  find	  my	  family	  so	  badly?	  Because	  I’d	  like	  to	  know	  them,	  to	  
know	  about	  them,	  if	  I	  have	  siblings	  to	  meet	  them,	  and	  if	  they’re	  economically	  badly	  off,	  
I’d	  like	  to	  help	  them	  out,	  I’d	  like	  to	  know	  more	  because	  here	  they’ve	  barely	  given	  me	  a	  
response,	  they	  don’t	  say	  hardly	  anything	  so	  it’s	  really	  difficult	  to	  start	  a	  search	  that	  
way.	  I	  want	  to	  help	  them	  -­	  Ever	  
	  Biological	  versus	  Psychological	  Family	  	   Institutionalized	  social	  orphans	  appear	  to	  embrace	  a	  more	  fluid	  conceptualization	  of	  family	  that	  includes	  biological	  as	  well	  as	  psychological	  family	  members.	  Fictive	  kin	  include	  the	  myriad	  of	  foster	  parents,	  institutional	  staff,	  school	  teachers,	  athletic	  directors	  as	  well	  as	  other	  social	  actors	  with	  whom	  these	  youth	  have	  shared	  memories,	  facilities,	  homes	  and	  schoolyards.	  Decision	  making	  with	  respect	  to	  the	  placement	  of	  these	  youths	  is	  often	  made	  by	  child	  welfare	  workers	  such	  as	  psychologists	  and	  social	  work	  practitioners	  who	  are	  either	  frustrated	  with	  the	  behavior	  exhibited	  in	  institutions,	  must	  remove	  a	  child	  from	  foster	  care,	  have	  recently	  received	  the	  youth	  into	  care	  or	  have	  had	  no	  interaction	  with	  the	  individual	  at	  all.	  These	  decisions	  frequently	  result	  in	  the	  separation	  of	  one	  sibling	  from	  another.	  Yet	  these	  youth	  are	  moved	  great	  distances,	  depending	  upon	  placement	  availability,	  and	  older	  siblings	  are	  frequently	  separated	  from	  their	  brothers	  and	  sisters	  in	  an	  attempt	  to	  provide	  adoption	  opportunities	  for	  the	  younger	  children.	  These	  decisions	  induce	  trauma	  and	  despair	  in	  the	  lives	  of	  adolescent	  social	  orphans	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and	  decrease	  the	  individual’s	  capacity	  to	  form	  healthy	  attachments	  (Goldsmith,	  et.	  al,	  2009).	  
	   Institutional	  youth	  face	  a	  myriad	  of	  challenges	  and	  social	  outcomes	  are	  generally	  poor.	  These	  findings	  suggest	  that	  biological	  as	  well	  as	  psychological	  family	  members	  continue	  to	  influence	  the	  thoughts	  and	  emotions	  of	  these	  adolescents	  on	  a	  regular	  basis	  but	  remain	  largely	  unarticulated.	  In	  this	  qualitative	  study,	  a	  constructionist,	  interpretive	  approach	  was	  used	  in	  order	  to	  explore	  how	  institutionalized	  adolescent	  social	  orphans	  viewed	  their	  past,	  present	  and	  future	  relationships	  with	  family	  members	  while	  in	  the	  care	  of	  the	  state.	  A	  hermeneutic	  perspective	  was	  employed	  as	  a	  tool	  to	  better	  understand	  where	  these	  children	  locate	  themselves	  in	  relation	  to	  both	  biological	  family	  members	  as	  well	  as	  fictive	  kin.	  	  	  	   A	  primary	  concern	  within	  this	  study	  was	  the	  adolescent’s	  perception	  of	  his	  or	  her	  family	  and	  its	  compatibility	  with	  staff	  conceptualization	  of	  this	  fundamental	  social	  unit.	  Upon	  entry	  into	  an	  institution,	  the	  child,	  who	  later	  becomes	  the	  adolescent	  under	  study,	  may	  or	  may	  not	  be	  accompanied	  by	  his	  or	  her	  sibling(s).	  Despite	  the	  absence	  or	  presence	  of	  a	  biological	  family	  member,	  the	  child	  is	  viewed	  as	  an	  individual.	  This	  initial	  conceptualization	  as	  the	  child	  as	  a	  single	  unit	  establishes	  a	  pathway	  that	  begins	  to	  negate	  the	  child’s	  former	  existence	  as	  a	  member	  of	  a	  social	  system	  imbued	  with	  its	  own	  structures	  and	  expectations.	  This	  shift	  in	  one’s	  identity	  as	  determined	  by	  a	  previously	  unknown	  social	  other	  such	  as	  an	  institutional	  staff	  person	  is	  inherently	  disruptive	  to	  the	  social	  orphan’s	  sense	  of	  self.	  	  Acted	  upon,	  dependent	  upon	  treatment	  resources	  within	  the	  facility,	  the	  social	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orphan	  is	  either	  prepared	  for	  permanency	  via	  adoption	  or	  is	  inculcated	  with	  the	  norms	  of	  the	  institution,	  assessed	  for	  educational	  and	  vocational	  purposes	  and	  ultimately	  prepared	  for	  departure.	  	   As	  noted	  earlier,	  nearly	  half	  the	  participants	  (n	  =	  14)	  were	  no	  longer	  in	  placements	  with	  their	  siblings.	  Of	  this	  number,	  two	  had	  experienced	  the	  permanent	  loss	  of	  younger	  brothers	  and	  sisters	  via	  intercountry	  adoption	  while	  others	  had	  been	  removed	  from	  facilities	  in	  which	  they	  cohabitated	  with	  at	  least	  one	  other	  sibling	  due	  to	  a	  variety	  of	  reasons,	  including	  behavioral	  and	  spatial	  issues.	  Eduardo	  was	  one	  of	  the	  many	  youth	  in	  this	  sample	  who	  was	  overwhelmed	  by	  emotions	  during	  the	  course	  of	  the	  study	  and	  in	  his	  case	  the	  source	  of	  his	  distress	  was	  the	  forced	  separation	  from	  his	  younger	  brother	  approximately	  six	  months	  prior	  to	  this	  interview.	  	  	   Well,	  when	  I	  arrived,	  well,	  in	  the	  institution	  where	  I	  was	  before	  I	  came	  here,	  I	  
was	  there	  since	  I	  was	  little,	  I	  was	  like	  six	  and	  I	  was	  there	  until	  I	  was	  sixteen,	  so,	  well,	  I	  
was	  accustomed	  to	  living	  there;	  it	  was	  like	  family	  to	  me.	  Well,	  I	  couldn’t	  sleep,	  because	  
I	  was	  thinking	  about	  my	  brother,	  in	  the	  institution	  where	  I	  was	  because	  everyone	  there	  
understood	  me,	  and	  then	  they	  put	  me	  in	  the	  room	  with	  all	  these	  new	  people,	  I	  couldn’t	  
sleep,	  I	  was	  thinking	  about	  my	  brother…I’m	  just	  thinking	  about	  my	  brother	  –	  Eduardo	  
	  	   For	  Eduardo,	  multiple	  losses	  ensued	  as	  a	  result	  of	  his	  transfer	  from	  one	  institution	  to	  another.	  Not	  only	  did	  he	  lose	  his	  previously	  established	  identity	  as	  older	  brother,	  he	  was	  also	  stripped	  of	  fictive	  familial	  relationships	  that	  were	  formed	  over	  the	  course	  of	  ten	  years.	  Juliana	  also	  grapples	  with	  the	  loss	  of	  siblings.	  Her	  desire	  to	  spare	  her	  brothers	  and	  sisters	  the	  pain	  she	  experiences	  as	  an	  institutionalized	  youth	  is	  both	  poignant	  and	  admirable.	  Yet	  interpretation	  of	  the	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data	  reveals	  a	  young	  woman	  who	  struggles	  to	  make	  sense	  of	  her	  experience	  as	  a	  
sister	  without	  siblings	  in	  the	  context	  of	  a	  facility	  where	  she	  can	  no	  longer	  claim	  family	  membership	  and	  functions	  instead	  as	  an	  individual.	  
Because	  when	  my	  siblings	  left	  I,	  it	  hurt	  me	  because	  I	  had	  always	  lived	  with	  
them,	  no,	  because	  they	  were	  my	  siblings-­	  but	  I	  said,	  “No,	  I	  prefer	  that	  they	  go	  and	  have	  
a	  family	  instead	  of	  being	  here,	  because	  I	  know	  that	  if	  they’re	  going	  to	  be	  here,	  they’re	  
going	  to	  feel	  really	  badly	  and	  they’re	  going	  to	  say,	  “why	  don’t	  I	  have	  a	  family?”	  and	  
then,	  a	  person	  without	  a	  family,	  it’s	  a	  really	  ugly	  thing,	  you	  feel	  really	  sad…ok,	  I’m	  
going	  to	  speak	  truthfully.	  One	  day,	  one	  day	  they	  gave	  a	  workshop	  and	  told	  us	  that	  we	  
had	  to	  draw	  our	  family	  tree.	  I	  drew	  myself	  alone	  because	  why	  I	  am	  going	  to	  pretend	  
that	  I	  have	  siblings	  when	  in	  fact	  I	  don’t	  have	  them.	  I	  love	  them	  and	  I’m	  never	  going	  to	  
forget	  them	  but	  no,	  I	  can’t	  say	  that	  I	  have	  siblings	  if	  I	  don’t	  have	  them	  –	  Juliana	  
	  For	  both	  Eduardo	  and	  Juliana,	  as	  well	  as	  other	  participants	  in	  this	  study	  who	  can	  no	  longer	  lay	  physical	  claim	  to	  pre-­‐existing	  familial	  relationships,	  lack	  of	  membership	  in	  the	  context	  of	  a	  society	  that	  embraces	  cultural	  norms	  such	  as	  
familismo	  and	  simpatia	  also	  removes	  societal	  milestones	  with	  respect	  to	  collective	  development	  and	  leaves	  a	  roadmap	  this	  is	  at	  best	  obscure	  while	  simultaneously	  laden	  with	  multiple	  barriers.	  Removed	  from	  his	  or	  her	  family	  of	  origin,	  the	  mantle	  of	  security	  that	  is	  derived	  from	  the	  cultural	  expectations	  that	  accompany	  familismo,	  such	  as	  the	  bonds	  of	  attachment	  and	  expressions	  of	  loyalty,	  are	  effectively	  neutralized	  and	  the	  adolescent	  is	  either	  disconnected	  from	  cultural	  norms	  or	  must	  recreate	  the	  familial	  experience.	  	   The	  vast	  majority	  of	  institutionalized	  children	  will	  not	  achieve	  permanency	  via	  the	  mechanism	  of	  domestic	  or	  intercountry	  adoption.	  Of	  the	  approximately	  38,000	  children	  and	  youth	  under	  the	  care	  of	  the	  state	  (RELAF,	  2010;	  SOS	  Children’s	  Villages,	  2010),	  821	  were	  given	  in	  adoption	  as	  of	  September	  20,	  2013	  (ICBF,	  2013).	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Of	  this	  number,	  435	  were	  domestic	  adoptions	  while	  386	  children	  were	  placed	  with	  foreign	  nationals	  (ICBF,	  2013).	  A	  moratorium	  on	  intercountry	  adoption	  currently	  exists	  and	  the	  number	  of	  children	  who	  will	  find	  themselves	  in	  the	  embrace	  of	  a	  warm	  and	  loving	  family	  continues	  to	  decline.	  	   Given	  the	  likelihood	  that	  the	  institutionalized	  social	  orphan	  who	  resides	  in	  Colombia	  will	  develop	  into	  an	  adolescent	  while	  under	  the	  protection	  of	  the	  state	  and	  subsequently	  age	  out	  of	  services,	  a	  deep	  understanding	  of	  the	  complexity	  of	  family	  for	  these	  youth	  is	  essential.	  The	  adolescent	  social	  orphan’s	  conceptualization	  of	  kin	  will	  likely	  inform	  his	  or	  her	  behavior	  while	  in	  the	  institution,	  for	  example,	  attempts	  to	  escape	  and/or	  the	  ability	  to	  form	  healthy	  attachments.	  This	  conceptualization	  will	  also	  contribute	  to	  the	  adolescent’s	  construction	  of	  post-­‐institution	  life	  as	  many	  will	  attempt	  to	  return	  to	  the	  cities	  and	  villages	  from	  whence	  they	  came.	  	  While	  most	  adult	  practitioners	  continue	  to	  define	  family	  as	  those	  persons	  to	  whom	  the	  adolescent	  is	  bound	  via	  biology,	  this	  study	  exposes	  the	  importance	  of	  psychological	  family	  and	  contributes	  to	  a	  small,	  but	  ever	  expanding	  body	  of	  research	  that	  embraces	  the	  concept	  of	  familial	  boundary	  ambiguity	  (Boss,	  1999;	  Lee	  &	  Whiting,	  2007;	  Samuels,	  2009)	  and	  its	  impact	  on	  youth	  in	  care.	  While	  the	  adults	  who	  provide	  care	  for	  these	  youth	  are	  often	  focused	  on	  the	  more	  mundane	  tasks	  of	  school	  preparation,	  alimentation	  and	  external	  behavioral	  controls,	  many	  of	  these	  youth	  awake	  each	  morning	  with	  the	  absent	  loved	  one	  actively	  present	  in	  their	  thoughts,	  likely	  influencing	  the	  course	  of	  the	  day.	  	  Pre-­‐occupation	  with	  absent	  loved	  ones	  may	  influence	  task	  completion	  as	  well	  as	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relational	  accessibility,	  thereby	  charging	  practitioners	  to	  recognize	  both	  the	  complexity	  and	  the	  impact	  of	  the	  adolescent’s	  psychological	  construction	  of	  family.	  	  Although	  Cielo	  resides	  in	  Institution	  A	  with	  an	  older	  brother,	  other	  siblings	  have	  departed	  and	  the	  location	  of	  one	  sister	  remains	  unknown.	  When	  asked	  to	  discuss	  how	  she	  begins	  each	  day,	  Cielo	  offers	  the	  following	  example	  of	  Type	  One	  ambiguous	  loss.	  
Well,	  I	  stay	  there	  and	  look	  around	  the	  room,	  to	  see	  how	  my	  sister	  is	  and	  how	  my	  
siblings	  are	  outside…because,	  ultimately,	  I	  don’t	  feel	  good	  about	  being	  here,	  you	  know,	  
without	  my	  siblings,	  you	  know,	  because	  what	  I	  am	  doing	  with	  all	  the	  good	  things	  I	  
have,	  I’m	  like…how	  are	  they?	  If	  they’re	  good	  or	  if	  they’re	  bad,	  that’s	  what	  I’m	  thinking	  
about	  –	  Cielo	  
	  Of	  special	  note	  is	  Cielo’s	  reference	  to	  an	  absent	  sister	  in	  the	  present	  tense,	  as	  if	  she	  were	  still	  present,	  despite	  the	  fact	  that	  more	  than	  one	  year	  has	  passed	  since	  the	  departure	  of	  that	  particular	  sibling.	  Gustavo,	  too,	  also	  awakens	  each	  morning	  to	  thoughts	  of	  his	  absent	  loved	  ones.	  
At	  the	  moment,	  since	  I	  met	  some	  of	  my	  siblings	  and	  my	  stepmother,	  now	  more	  
than	  anything	  I’m	  thinking	  about	  them,	  I	  think	  a	  lot,	  a	  real	  lot	  about	  them	  because	  I	  
was	  there	  for	  an	  entire	  weekend	  with	  them	  and	  the	  time	  I	  spent	  there	  was	  really	  cool	  
so	  then,	  now	  I’m	  thinking	  a	  lot	  about	  them	  and	  now	  I	  think	  about	  calling	  them	  and	  I	  
can’t	  because	  I	  haven’t	  got	  any	  money	  and	  I	  don’t	  have	  a	  cell	  phone	  but	  those	  are	  my	  
thoughts	  when	  I’m	  there	  in	  my	  bed	  –	  Gustavo	  
	  The	  dissonance	  between	  the	  adolescent’s	  psychological	  construction	  of	  family	  and	  social	  interactions	  which	  center	  upon	  the	  youth	  as	  an	  individual	  decrease	  the	  social	  orphan’s	  capacity	  to	  make	  meaning	  of	  their	  experience	  and	  tolerate	  the	  ambiguity	  of	  the	  loss	  as	  no	  socially	  agreed	  upon	  markers	  have	  been	  identified	  to	  acknowledge	  the	  familial	  rupture.	  Yet	  this	  state	  of	  discord	  can	  be	  mitigated	  by	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practitioner	  responses	  replete	  with	  the	  language	  of	  ambiguous	  loss	  and	  manifested	  in	  a	  context	  of	  warmth	  that	  acknowledges	  loss	  of	  family,	  loss	  of	  role	  and	  the	  ongoing	  process	  of	  identity	  revision.	  	   Institutionalized	  social	  orphans	  typically	  experience	  a	  myriad	  of	  caregivers	  who	  exist	  in	  the	  life	  of	  the	  adolescent	  for	  a	  discrete	  period	  of	  time.	  These	  caregivers	  include	  biological	  parents,	  extended	  family	  members	  such	  as	  grandparents,	  aunts	  and	  uncles,	  foster	  parents,	  institutional	  staff	  and	  a	  wide	  variety	  of	  informal	  actors	  who	  may	  provide	  shelter,	  recreation,	  health	  care	  or	  nutritional	  needs.	  Factors	  such	  as	  the	  age	  of	  the	  adolescent	  while	  in	  the	  relationship,	  the	  duration	  of	  the	  connection	  and	  the	  quality	  of	  the	  social	  interactions	  between	  the	  social	  orphan	  and	  the	  identified	  adult	  contribute	  to	  and	  determine	  whether	  the	  adolescent	  will	  confer	  the	  title	  of	  family	  member	  upon	  the	  identified	  adult.	   While	  biological	  members	  generally	  receive	  this	  designation	  by	  virtue	  of	  consanguinity,	  the	  social	  orphan’s	  description	  of	  family	  is	  typically	  more	  fluid	  than	  traditional	  definitions	  and	  expands	  to	  include	  the	  geographical	  structures	  within	  which	  the	  youth	  exists	  and	  the	  myriad	  of	  social	  actors	  that	  embody	  this	  structure.	  Small	  kindnesses	  along	  the	  way	  are	  intensified	  and	  attain	  deep	  value	  as	  a	  replacement	  for	  gestures	  the	  absent	  birth	  parent	  has	  been	  unable	  to	  commit	  by	  virtue	  of	  the	  problems	  that	  preceded	  the	  youth’s	  abandonment.	  	  	   Without	  hesitation,	  Andrea	  identifies	  Alejandro,	  the	  resident	  chef,	  as	  one	  of	  the	  most	  important	  people	  in	  her	  life.	  This	  designation	  of	  importance,	  given	  his	  role	  in	  the	  institution,	  might	  go	  easily	  unnoticed	  unless	  Andrea	  is	  engaged	  in	  the	  process	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of	  recognition	  of	  social	  actors	  who	  are	  both	  present	  and	  absent.	  When	  discussing	  the	  chef,	  her	  face	  breaks	  into	  a	  smile	  as	  she	  recalls	  what	  she	  perceives	  to	  be	  his	  pleasure	  with	  regard	  to	  the	  children’s	  happiness.	  	  	   He’s	  the	  cook	  here	  at	  the	  institution…he’s	  the	  one	  that	  serves	  us	  our	  food,	  well,	  
he	  doesn’t	  serve	  us…he’s	  also	  like	  our	  coach…but	  our	  coach	  doesn’t	  have	  like	  a	  card	  
that	  says,	  I’m	  the	  coach,	  but	  he’s	  the	  one	  that	  comes	  up	  with	  our	  activities	  on	  weekends	  
and	  things	  like	  that.	  He’s	  a	  really	  nice	  person,	  eh,	  he	  always	  wants	  to	  see	  that	  you’re	  
happy,	  and	  I	  don’t	  know,	  he	  makes	  us	  laugh	  a	  lot,	  he	  takes	  pleasure	  in	  doing	  almost	  
everything	  with	  us!	  -­	  Andrea	  	   The	  dichotomy	  between	  youth	  perspective	  on	  family	  and	  sense	  of	  belonging	  and	  adult	  decisions	  with	  respect	  to	  placement	  continue	  to	  create	  special	  challenges	  for	  these	  adolescents	  vis-­‐á-­‐vis	  identity	  formation	  and	  the	  transition	  into	  young	  adulthood.	  Social	  orphans	  are	  frequently	  moved	  from	  one	  institution	  and	  into	  another,	  thereby	  severing	  relationships	  that	  have	  been	  formed	  with	  staff	  and	  peers	  while	  in	  the	  most	  egregious	  cases,	  they	  are	  torn	  from	  one	  or	  more	  siblings	  without	  consent.	  Once	  separated,	  youth	  receive	  no	  guarantee	  with	  respect	  to	  visitation	  and	  ongoing	  contact	  as	  geography,	  resources	  and	  poor	  collaboration	  may	  interfere	  with	  this	  goal.	  Decision	  making	  as	  such	  negates	  the	  construct	  of	  psychological	  as	  well	  as	  biological	  family	  and	  devalues	  the	  relationships	  these	  youth	  have	  either	  attempted	  to	  form	  or	  have	  already	  created,	  thereby	  ensuring	  that	  the	  ability	  to	  form	  healthy	  attachments	  will	  continue	  to	  diminish	  (Goldsmith,	  Oppenheim	  &	  Wanlass,	  2009).	  	  Personal	  histories	  replete	  with	  abuse	  at	  the	  hands	  of	  persons	  for	  whom	  these	  youth	  feel	  a	  sense	  of	  connection	  generally	  result	  in	  practitioner	  dismissal	  of	  the	  importance	  of	  these	  relationships	  in	  the	  psychological	  life	  of	  the	  adolescent.	  For	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example,	  while	  Fabian	  calmly	  details	  the	  abuse	  he	  experienced	  at	  the	  hands	  of	  his	  biological	  mother,	  he	  also	  includes	  her	  in	  his	  description	  of	  family.	  His	  response	  is	  notable	  for	  its	  reference	  to	  forgiveness,	  a	  common	  theme	  amongst	  respondents	  and	  one	  more	  thoroughly	  explored	  in	  chapter	  four.	  
My	  mother	  hit	  me	  a	  lot,	  she	  grabbed	  me,	  she	  grabbed	  whatever	  part	  of	  me	  she	  
could	  and	  she’d	  hit	  me	  until	  I	  was	  bleeding,	  leaving	  marks…she	  grabbed	  me	  and	  
sometimes	  used	  a	  cable	  on	  me	  and	  dragged	  me…	  she	  hit	  me	  with	  a	  cable	  and	  locked	  
me	  in	  a	  room	  and	  go	  at	  me	  until	  she	  got	  tired,	  she’d	  get	  tired	  and	  I	  was	  gushing	  blood	  
and	  there	  were	  marks	  all	  over	  me…	  she	  gave	  me	  life,	  because,	  and	  well,	  alright,	  well,	  
now	  that	  I’m	  big	  she	  talks	  to	  me,	  she	  helps	  me	  more	  than	  everyone	  but	  when	  I	  was	  
little,	  no,	  she	  didn’t	  -­	  Fabian	  	  	  Practitioners	  tend	  to	  view	  biological	  kin	  as	  the	  only	  source	  of	  family	  membership	  for	  youth	  who	  will	  not	  achieve	  permanency	  via	  adoption	  and	  then	  disregard	  the	  significance	  of	  these	  bonds	  as	  a	  result	  of	  judgments	  with	  respect	  to	  the	  inability	  of	  either	  the	  biological	  mother	  or	  father	  to	  parent	  his	  or	  her	  child.	  	  Yet	  this	  study	  demands	  that	  social	  work	  practitioners	  reevaluate	  the	  profession’s	  conceptualization	  of	  family	  and	  incorporate	  the	  perspectives	  offered	  in	  the	  narratives	  provided	  by	  these	  youth	  over	  the	  course	  of	  two	  interviews.	  The	  majority	  of	  the	  participants	  in	  this	  study	  continued	  to	  derive	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  from	  membership	  in	  their	  biological	  family.	  They	  are	  better	  able	  to	  embrace	  a	  more	  fluid	  definition	  of	  family	  membership	  and	  seem	  less	  bound	  by	  socially	  constructed	  definitions	  of	  what	  constitutes	  a	  family.	  These	  youth	  fully	  expected	  reunification	  upon	  departure	  from	  the	  institution	  and	  continued	  to	  feel	  a	  sense	  of	  economic	  as	  well	  as	  emotional	  obligation	  to	  their	  families	  of	  origin.	  While	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this	  sentiment	  was	  the	  norm,	  these	  adolescents	  also	  tended	  to	  include	  former	  foster	  parents	  and	  current	  institution	  staff	  in	  the	  psychological	  construction	  of	  family.	  Narratives	  revealed	  the	  tendency	  to	  reject	  the	  labels	  adults	  placed	  upon	  the	  participants’	  relationships	  and	  the	  desire	  to	  articulate	  for	  oneself	  the	  meaning	  of	  family	  membership.	  Bianca	  handily	  rejects	  an	  adult	  conceptualization	  of	  residency	  within	  a	  facility	  as	  synonymous	  with	  membership	  in	  a	  family.	  
That	  the	  children	  think	  of	  each	  other	  like	  siblings,	  no,	  I	  don’t	  think	  so,	  you	  know,	  
there	   is	  a	  certain	  percentage	  that	   thinks	  so	  but	  no,	   I	  don’t	   think	  the	  children	   look	  at	  
themselves	   as	   siblings…that	   the	   kids	   look	   at	   themselves,	   no…and	   that	   they	   look	   at	  
someone	  else,	  no.	  Look,	  what	  I	  remember	  is	  that	  before	  the	  caretaker	  told	  us	  they	  were	  
like	  our	  mothers,	  I	  never	  look	  at	  them	  like	  a	  mother	  –	  Bianca	  
	  As	   does	   Bianca,	   Yamira	   also	   rejects	   the	   conceptualization	   of	   institution	   as	  family	  and	  seems	  genuinely	  surprised	  that	  a	  comparison	  might	  be	  made.	  
No,	  I	  think	  of	  them	  as	  companions,	  friends…	  and	  the	  caretakers,	  I	  see	  them	  as	  a	  
caretaker,	  well,	  there	  are	  some	  caretakers	  that	  you	  become	  friendlier	  with	  than	  others,	  
you	  have	  more	  confidence	  in	  some	  of	  them,	  but	  I	  don’t	  think	  of	  anyone	  like	  a	  brother	  or	  
sister.	  I	  know	  that	  in	  the	  eyes	  of	  God	  we’re	  all	  brothers	  and	  sister,	  that’s	  my	  concept,	  
that	  no	  one	  here	  is	  my	  family,	  no	  one	  but	  God	  and	  that’s	  it	  -­	  Yamira	  	   Child	  welfare	  practitioners	  tend	  to	  view	  the	  best	  interest	  of	  the	  child	  in	  the	  
moment,	  thereby	  making	  decisions	  that	  while	  potentially	  ensuring	  a	  child’s	  safety	  in	  at	  a	  particular	  point	  in	  time,	  may	  have	  intensely	  negative	  long-­‐term	  consequences	  for	  the	  youth	  in	  question.	  This	  study	  urges	  social	  workers	  and	  paraprofessional	  staff	  to	  engage	  in	  a	  model	  of	  practice	  that	  embraces	  the	  concept	  of	  fluid	  family	  boundaries	  as	  well	  as	  the	  ambiguity	  that	  exists	  with	  respect	  to	  family	  membership	  for	  youth	  in	  situations	  of	  impermanence,	  as	  experienced	  in	  this	  case	  by	  adolescent	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social	  orphans.	  Findings	  suggest	  that	  with	  respect	  to	  the	  adolescent’s	  complex	  representation	  of	  family,	  in	  order	  to	  best	  respond	  to	  the	  needs	  of	  these	  youth	  practitioners	  would	  be	  wise	  to	  conduct	  a	  loss	  assessment	  and	  engage	  the	  adolescent	  in	  the	  reconstruction	  of	  family	  in	  a	  quest	  to	  promote	  relational	  health.	  	  
Figure	  7.1:	  Practitioner	  Model	  for	  Engagement	  with	  the	  Adolescent	  Social	  Orphan	  	  
	  	  	  The	  implementation	  of	  an	  ambiguous	  loss	  framework	  for	  institutional	  staff	  training	  modules	  offers	  a	  new	  lens	  with	  which	  to	  assist	  these	  youth	  in	  the	  transition	  from	  institutional	  care	  to	  young	  adulthood.	  Adaptation	  of	  this	  framework	  can	  help	  ensure	  that	  connections	  between	  youth	  and	  those	  persons	  with	  whom	  they	  
Loss	  Assesment	  
• Recognition	  of	  absent	  loved	  ones	  • Recognition	  of	  placement	  transitions	  • Creation	  of	  a	  visual	  timeline	  in	  which	  the	  adolescent	  can	  place	  his	  or	  her	  experiences	  
Reconstruction	  of	  Family	  • Creation	  of	  psychological	  family	  • Comparison	  between	  biological	  and	  psychological	  construction	  of	  family	  • the	  exlplication	  of	  cultural	  norms	  with	  respect	  to	  family	  membership	  and	  expectations	  within	  this	  social	  group	  
Relational	  Health	  • Access	  to	  available	  identity	  agents	  • Facilitation	  of	  contact	  with	  designated	  family	  members	  whenever	  possible	  • Tolerance	  for	  the	  behavioral	  rami|ications	  inherent	  in	  traumatic	  losses	  • Role	  revision	  • Identity	  Revision	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experience	  a	  sense	  of	  connection	  are	  neither	  intentionally	  nor	  unintentionally	  severed.	  The	  singular	  goal	  for	  the	  majority	  of	  social	  orphans	  is	  to	  seek	  some	  form	  of	  reunification	  with	  their	  biological	  as	  well	  as	  psychological	  family	  members	  upon	  departure	  from	  the	  institution.	  Analysis	  of	  these	  narratives	  suggests	  that	  this	  determination	  to	  seek	  reunification	  is	  deeply	  connected	  to	  the	  need	  for	  social	  belonging.	  Given	  the	  need	  to	  belong,	  social	  work	  practitioners	  might	  consider	  that	  while	  facilities	  such	  as	  institutions	  do	  exist,	  adults	  charged	  with	  the	  care	  of	  these	  children	  must	  acknowledge	  the	  adolescent’s	  construct	  of	  family	  and	  implement	  procedures	  within	  the	  institution	  that	  are	  designed	  to	  increase	  a	  sense	  of	  community	  as	  well	  as	  social	  belonging	  
The	  Role	  of	  Identity	  Agents:	  Practice	  Implications	  
	   The	  general	  acceptance	  of	  the	  adolescent’s	  biological	  parent(s)	  as	  the	  most	  important	  persons	  in	  the	  task	  of	  identity	  formation	  and	  the	  successful	  transition	  into	  young	  adulthood	  is	  the	  socially	  accepted,	  polar	  opposite	  of	  the	  parental	  role	  in	  secure	  attachment	  in	  the	  life	  of	  the	  infant.	  At	  each	  end	  of	  the	  spectrum,	  this	  is	  the	  ideal	  that	  one	  hopes	  is	  the	  experience	  for	  all	  children	  and	  adolescents	  and	  yet	  we	  know,	  and	  have	  known	  for	  quite	  some	  time,	  sheer	  numbers	  of	  children	  either	  exist	  outside	  parental	  care	  without	  the	  benefits	  of	  a	  secure	  and	  loving	  parent	  child	  relationship.	  Organizations	  such	  as	  the	  Joint	  Council	  on	  International	  Children’s	  Services	  as	  well	  as	  domestic	  initiatives	  such	  as	  the	  Children	  in	  Families	  First	  Act	  in	  the	  United	  States	  continue	  to	  struggle	  to	  ensure	  the	  right	  of	  every	  child	  to	  a	  warm	  and	  loving	  family	  and	  yet	  children	  continue	  to	  languish	  in	  institutions	  worldwide.	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   Given	  the	  physical	  absence	  of	  the	  biological	  parents	  in	  the	  lives	  of	  social	  orphans,	  this	  study	  was	  expressly	  concerned	  with	  the	  role	  of	  non-­‐parental	  identity	  agents.	  Did	  they	  exist	  for	  these	  youth	  and	  were	  they	  able	  to	  successfully	  fill	  the	  role	  ascribed	  to	  parent(s)	  with	  respect	  to	  active	  engagement	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation?	  	   Schachter	  &	  Ventura’s	  (2008)	  conceptualization	  of	  identity	  agents	  describe	  these	  persons	  as	  individuals,	  rather	  than	  parents,	  who	  interact	  with	  children	  and	  youth	  with	  the	  premeditated	  intention	  of	  participating	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation.	  This	  conceptualization	  of	  an	  identity	  agent	  and	  his	  or	  her	  relationship	  with	  any	  given	  adolescent	  accommodates	  those	  children	  who	  live	  outside	  parental	  care,	  such	  as	  the	  institutionalized	  adolescent	  social	  orphan.	  The	  Western	  construct	  of	  family	  tends	  to	  privilege	  the	  blood	  ties	  between	  parent	  and	  child	  and	  therefore	  diminishes	  the	  ability	  of	  alternative	  adult	  relationships	  to	  replace	  the	  role	  that	  was	  previously	  inhabited	  by	  the	  biological	  parent	  (Hamilton,	  Cheng	  &	  Powell,	  2007;	  Leon,	  2003).	  It	  is	  this	  construct	  that	  has	  been	  widely	  accepted	  by	  social	  work	  practitioners	  as	  evidenced	  by	  the	  use	  of	  geneograms	  in	  treatment	  sessions	  that	  exclude	  psychological	  family	  members	  or	  fictive	  kin.	  	   Yet	  findings	  from	  this	  study	  reveal	  a	  more	  nuanced	  picture	  that	  uncovers	  a	  number	  of	  tangible	  components	  embedded	  in	  the	  conceptualization	  of	  an	  identity	  agent.	  Results	  suggest	  that	  not	  only	  are	  institutional	  staff	  able	  to	  fulfill	  the	  role	  traditionally	  ascribed	  to	  parents	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation	  but	  specific	  attributes	  of	  the	  identified	  adult	  facilitate	  this	  process.	  Those	  adults	  who	  provide	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advice,	  who	  praise	  adolescents	  for	  their	  achievements,	  who	  encourage,	  support	  and	  create	  opportunities	  for	  participation	  in	  educational	  and	  recreational	  activities	  and	  who	  are	  able	  to	  build	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  cache	  of	  social	  capital	  through	  integration	  in	  the	  community	  are	  also	  able	  to	  successfully	  fulfill	  the	  role	  traditionally	  held	  by	  parents	  with	  respect	  to	  the	  process	  of	  identity	  formation.	  	  	   As	  previously	  noted,	  many	  of	  the	  respondents	  in	  Institution	  A	  identified	  that	  facility’s	  director	  in	  terms	  consistent	  with	  the	  functions	  of	  an	  identity	  agent.	  Nevertheless,	  the	  passage	  offered	  by	  Alejandro	  encapsulates	  the	  distinct	  qualities	  inherent	  in	  a	  parent	  yet	  also	  present	  in	  this	  director,	  with	  whom	  the	  adolescent	  shares	  no	  consanguineal	  ties.	  While	  Alejandro	  begins	  his	  response	  with	  the	  identification	  of	  both	  his	  biological	  father	  as	  well	  as	  the	  director,	  the	  passage	  soon	  focuses	  solely	  on	  Don	  Miguel.	  Further	  examination	  reveals	  that	  the	  director	  provides	  support,	  praise,	  consequences	  and	  ultimately,	  positive	  expectations	  of	  the	  youth	  in	  his	  care.	  These	  attributes	  are	  largely	  synonymous	  with	  the	  typical	  functions	  within	  a	  parent	  child	  relationship.	  	   Don	  Miguel,	  who’s	  the	  director	  of	  where	  I	  live	  now,	  he	  wants	  us	  to	  study,	  to	  get	  
ahead…he	  and	  my	  father,	  they	  come	  and	  they	  talk,	  they	  tell	  me	  how	  I	  have	  changed	  
and	  Don	  Miguel,	  he’s	  said	  that	  I’ve	  had	  great	  achievements	  here	  at	  the	  institution.	  
Everything	  we	  need,	  he	  takes	  care	  of,	  and	  he’s	  really	  strict	  with	  us	  or	  if	  we	  break	  one	  of	  
there	  rules	  here,	  he	  punishes	  us,	  or	  at	  school,	  he	  still	  punishes	  us	  –	  Alejandro	  
	  	   Based	  on	  key	  findings	  with	  respect	  to	  the	  importance	  of	  available	  adults	  imbued	  with	  the	  characteristics	  adolescents	  deem	  necessary	  to	  facilitate	  connection,	  social	  work	  practitioners	  as	  well	  as	  institutional	  staff	  can	  be	  provided	  a	  tetrapartite	  model	  designed	  to	  enhance	  the	  adolescent’s	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  thus	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provide	  the	  conditions	  necessary	  to	  facilitate	  the	  task	  of	  identity	  formation.	  A	  multi-­‐step	  process	  designed	  to	  take	  place	  during	  the	  stage	  of	  adolescence,	  the	  ultimate	  goal	  is	  the	  healthy	  and	  successful	  transition	  into	  young	  adulthood	  characterized	  by	  interdependence,	  decreased	  feelings	  of	  isolation	  and	  access	  to	  appropriate	  resources.	  Relational	  techniques	  that	  demonstrate	  active	  engagement	  in	  every	  aspect	  of	  the	  youth’s	  development	  may	  facilitate	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  sense	  of	  social	  belonging,	  creating	  the	  conditions	  necessary	  to	  permit	  these	  youth	  to	  invite	  adult	  participation	  in	  the	  process	  of	  self-­‐discovery	  rather	  than	  intensify	  feelings	  of	  disconnection.	  
A	  Tetrapartite	  Model	  of	  Engagement	  for	  Adult	  Identity	  Agents	  in	  Relation	  to	  the	  
Adolescent	  Social	  Orphan	  
Figure	  7.2:Institutional	  Model	  of	  Engagement	  with	  the	  Adolescent	  Social	  Orphan	  
	  	  
1.	  Integration	  into	  the	  Facility	   2.	  Psychoeducation	   3.Family	  Engagement	  
4.	  Community	  	  Engagement	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1.	  Integration	  into	  the	  facility	  	   a.	  The	  provision	  of	  an	  institution	  based	  mentor	  b.	  Enrollment	  in	  community	  based	  school	  c.	  Enrollment	  in	  community	  based	  recreational	  activities	  c.	  Enrollment	  in	  vocational	  courses	  or	  university	  when	  appropriate	  d.	  Adolescents	  are	  given	  meaningful	  responsibilities	  within	  the	  facility	  	  Integration	  into	  the	  facility	  recognizes	  the	  child’s	  inner	  world	  rather	  than	  focus	  primarily	  upon	  his	  or	  her	  external	  well-­‐being.	  Nearly	  all	  participants	  articulated	  feelings	  of	  fear	  upon	  entry	  into	  the	  institution.	  Thus,	  public	  acknowledgement	  on	  the	  part	  of	  the	  practitioner	  with	  respect	  to	  the	  innate	  distress	  that	  characterizes	  placement	  can	  diminish	  feelings	  of	  fear	  and	  begin	  social	  as	  well	  as	  physical	  integration	  into	  the	  community.	  While	  Santiago	  also	  articulated	  feelings	  of	  fear	  upon	  entry	  into	  the	  institution	  at	  age	  twelve,	  he	  vividly	  remembers	  the	  initial	  greeting	  he	  received.	  	   It	  was	  Señora	  Sofia,	  the	  social	  worker.	  She	  was	  great	  and	  then	  when	  we	  entered	  
and	  Don	  MIguel	  introduced	  us	  to	  everyone…	  Don	  MIguel,	  the	  director,	  that	  day	  he	  
introduced	  us	  to	  everyone,	  he	  took	  us	  out	  to	  the	  patio	  for	  awhile,	  we	  had	  a	  snack	  and	  
we	  went	  to	  play	  soccer,	  and	  we	  got	  on	  with	  everyone	  –	  Santiago	  
	  	   The	  recollection	  Santiago	  offers	  with	  respect	  to	  his	  entry	  into	  the	  facility	  delineates	  a	  multifaceted	  approach:	  expectation	  of	  the	  arrival,	  initial	  greeting,	  introduction	  to	  social	  actors	  who	  exist	  within	  the	  institution,	  alimentation	  and	  ultimately,	  group	  play.	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  2.	  Pscyho-­‐education	  	   a.	  Staff	  share	  personal	  histories	  with	  respect	  to	  developmental	  trajectories	  b.	  Staff	  recruit	  community	  members	  to	  provide	  relevant	  workshops	  for	  the	  adolescents	  c.	  Staff	  create	  a	  life	  plan	  for	  each	  adolescent	  that	  reflects	  measurable	  goals	  decided	  upon	  by	  the	  adolescent	  in	  conjunction	  with	  staff	  input	  and	  reflection	  d.	  Staff	  engage	  with	  each	  adolescent	  to	  create	  a	  personal	  narrative	  of	  the	  adolescent’s	  experience,	  from	  where	  did	  the	  adolescent	  come,	  where	  is	  he	  or	  she	  now,	  and	  where	  will	  he	  or	  she	  go	  e.	  Staff	  assist	  participants	  with	  skill	  development	  to	  enhance	  social	  outcomes	  post-­‐institution	  	  While	  strict	  boundaries	  appear	  to	  exist	  between	  social	  work	  practitioners	  	  and	  their	  clients	  in	  the	  United	  States,	  divisions	  are	  less	  rigid	  in	  Colombia	  and	  as	  such,	  provide	  a	  valuable	  lessons	  for	  practitioners	  in	  North	  America	  whose	  primary	  work	  is	  with	  children	  who	  live	  outside	  parental	  care.	  The	  evidence	  from	  this	  study	  suggests	  that	  adolescent	  social	  orphans	  who	  experience	  authentic	  relationships	  that	  are	  defined	  by	  warmth	  and	  dialogue,	  as	  well	  as	  insight	  into	  the	  available	  adult’s	  prior	  experiences	  are	  better	  able	  to	  form	  attachments,	  articulate	  goals	  for	  the	  future	  and	  develop	  a	  sense	  of	  social	  connection.	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   As	  previously	  mentioned,	  Santiago,	  a	  resident	  of	  Institution	  B,	  credits	  the	  influence	  Don	  Miguel	  has	  had	  in	  his	  life	  in	  part	  to	  his	  status	  as	  a	  former	  resident	  of	  the	  facility.	  In	  all,	  the	  eighteen	  adolescent	  boys	  who	  reside	  in	  Institution	  B,	  cited	  the	  director’s	  name	  a	  total	  of	  426	  times	  during	  the	  course	  of	  the	  interviews.	  	   Don	  Miguel,	  the	  director	  of	  this	  institution…everything	  he	  tells	  u	  he	  practices	  
himself…and	  when	  he	  was	  little	  he	  was	  raised	  in	  this	  institution	  and	  today	  he’s	  the	  
director…he’s	  a	  professional…so	  he’s	  had	  a	  great	  influence	  on	  me	  –	  Santiago	  
	  
	   The	  director’s	  ability	  to	  adhere	  to	  the	  adage,	  practice	  what	  you	  preach,	  not	  only	  carries	  a	  great	  deal	  of	  importance	  for	  the	  youth	  but	  also	  provides	  these	  adolescents	  with	  a	  sense	  of	  shared	  experience,	  thus	  creating	  the	  emotional	  space	  to	  contemplate	  not	  only	  attachment,	  but	  the	  potential	  value	  inherent	  in	  the	  advice	  the	  director	  proffers.	  Don	  Miguel’s	  ability	  to	  unabashedly	  share	  his	  personal	  story	  diminishes	  the	  negative	  aspects	  of	  power	  differentials	  between	  staff	  and	  residents	  and	  facilitates	  a	  more	  authentic	  relationship.	  
	   He’s	  a	  person	  that’s	  lived	  in	  the	  institution;	  so	  he	  understands	  the	  problems	  that	  
can	  arise	  in	  an	  institution,	  I	  think	  that	  since	  he	  was	  a	  child,	  well,	  from	  what	  he’s	  told	  us,	  
I	  believe	  that	  he	  knows	  how	  we	  feel,	  when	  we	  feel	  alone,	  sad,	  bitter,	  sometimes	  bored,	  
he	  knows	  what	  it	  is,	  he	  knows	  –	  Pedro	  
	  	   Cultural	  differences	  in	  social	  work	  practice	  between	  the	  two	  countries	  may	  be	  diminished	  if	  practitioners	  in	  the	  United	  States	  examine	  and	  subsequently	  accept	  the	  traits	  these	  youth	  have	  articulated	  as	  essential	  to	  the	  development	  of	  his	  or	  her	  formation.	  Further	  examination	  of	  staff	  ability	  to	  employ	  these	  components	  in	  the	  context	  of	  Institution	  B	  will	  ultimately	  reveal	  qualities	  consistent	  with	  the	  core	  values	  of	  social	  work	  practice,	  warmth,	  the	  ability	  to	  meet	  each	  client	  where	  he	  or	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she	  resides,	  social	  justice	  and	  equality.	  Potential	  identity	  agents	  who	  present	  as	  persons	  who	  both	  enjoy	  their	  work	  as	  well	  as	  the	  youth	  with	  whom	  they	  are	  charged	  are	  noticed	  for	  their	  kindness	  and	  subsequently	  create	  an	  aura	  of	  warmth	  for	  the	  participant.	  
	   Doña	  Nidia	  –	  she’s	  always	  affectionate,	  friendly,	  everyone	  here	  cares	  for	  us	  the	  
best	  they	  can.	  Doña	  Nidia	  always	  worries	  about	  our	  health,	  she’s	  always	  asking	  how	  
we	  feel,	  if	  we	  feel	  ok,	  and	  she’s	  a	  person	  that	  is	  always	  attentive	  to	  others,	  it’s	  about	  us,	  
it’s	  not	  just	  her	  work,	  right?	  She’s	  the	  kind	  of	  person	  that’s	  always	  at	  your	  side,	  giving	  
you	  advice	  –	  Pedro	  
	  
	   Monica,	  a	  resident	  of	  Institution	  A,	  expresses	  a	  similar	  sentiment.	  	  
	   There	  are	  times	  that	  people	  work	  but	  with	  the	  goal	  of	  getting	  money,	  but	  
Laura,	  no.	  She	  does	  the	  work	  because	  she	  likes	  it	  and	  she	  likes	  to	  share	  herself	  with	  
other	  people	  –	  Monica	  
	  
	   Cultural	  differences	  in	  language	  are	  also	  noteworthy.	  While	  the	  Spanish	  language	  is	  replete	  with	  phrases	  such	  as	  “my	  son,	  my	  daughter,	  papi	  and	  mami,	  my	  prince	  and	  my	  princess”	  when	  speaking	  to	  children,	  the	  English	  language	  seldom	  uses	  such	  epitaphs.	  As	  such,	  even	  the	  adolescent	  social	  orphan	  may	  be	  the	  recipient	  of	  words	  that	  are	  traditionally	  used	  within	  the	  context	  of	  a	  biological	  family	  unit.	  
	   Doña	  Marina,	  she’s	  the	  person	  who	  received	  me	  with	  here	  with	  open	  arms.	  She	  
helped	  me	  with	  my	  studies,	  she	  invited	  me	  to	  take	  the	  journey	  –	  to	  get	  ahead,	  she	  said,	  
“My	  son,	  you’ve	  got	  to	  be	  a	  good	  person	  and	  the	  institution	  is	  for	  you	  –	  just	  for	  you	  to	  
learn	  that,	  and	  well,	  you’ve	  got	  to	  study	  now	  and	  take	  advantage	  of	  all	  the	  people	  that	  
are	  working	  in	  this	  institution”	  –	  Enrique	  	  
	  3.	  Family	  engagement	  a.	  Contact	  between	  biological	  as	  well	  as	  psychological	  family	  members	  is	  facilitated	  and	  moderated	  dependent	  upon	  risk	  factors	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   b.	  Staff	  advocate	  that	  siblings	  remain	  together	  or	  are	  reunited	  if	  separated	  	  	   While	  not	  always	  feasible,	  participants	  frequently	  expressed	  a	  desire	  to	  return	  to	  their	  families	  of	  origin.	  Of	  the	  thirty	  participants	  who	  comprise	  the	  sample	  in	  this	  study,	  the	  majority	  (n	  =	  22)	  expected	  to	  achieve	  post-­‐institution	  reunification,	  three	  were	  uncertain	  and	  the	  final	  five	  gave	  responses	  that	  precluded	  any	  mention	  of	  biological	  kin.	  Motivations	  for	  reunification	  included,	  but	  were	  not	  limited	  to,	  a	  desire	  to	  provide	  economic	  support,	  the	  opportunity	  to	  deepen	  relational	  bonds	  and	  an	  inclination	  to	  fulfill	  cultural	  norms	  with	  respect	  to	  the	  expectations	  inherent	  in	  family	  structures	  within	  the	  context	  of	  Colombian	  culture.	  Ongoing	  concerns	  for	  the	  safety	  as	  well	  as	  the	  economic	  well-­‐being	  of	  family	  members	  appeared	  to	  create	  intense	  stress	  for	  many	  participants.	  Given	  the	  frequency	  with	  which	  the	  goal	  of	  familial	  reconciliation	  was	  cited,	  active	  engagement	  in	  the	  creation	  of	  each	  adolescent’s	  narrative	  with	  respect	  to	  past,	  present	  and	  future	  biological	  connections	  must	  be	  articulated	  and	  subsequently	  evaluated	  in	  order	  to	  better	  prepare	  these	  youth	  for	  the	  potential	  consequences	  of	  attempted	  reconciliation.	  	   Juan,	  an	  eighteen-­‐year-­‐old	  resident	  of	  Institution	  B,	  has	  a	  deep	  attachment	  to	  the	  foster	  parents	  with	  whom	  he	  lived	  prior	  to	  his	  current	  institutionalization.	  Despite	  the	  strength	  of	  the	  relationship,	  he	  continues	  to	  focus	  on	  his	  biological	  parents	  when	  asked	  to	  imagine	  the	  future.	  While	  the	  tone	  he	  uses	  to	  discuss	  his	  mother	  and	  what	  he	  describes	  as	  her	  vices	  is	  replete	  with	  anger,	  when	  speaking	  of	  his	  deceased	  father,	  he	  begins	  to	  discuss	  his	  desire	  to	  locate	  paternal	  relatives	  and	  
	   	   304	   	  
	   	  
perhaps	  create	  a	  new	  set	  of	  relationships	  within	  which	  he	  can	  create	  a	  new	  family	  narrative.	  	   The	  only	  thing	  I	  think	  of	  is	  finding	  my	  father’s	  family,	  since	  they	  killed	  my	  father	  
along	  time	  ago	  I’m	  looking	  for	  my	  father	  to	  see	  if	  I	  have	  siblings	  because	  I	  don’t	  have	  
any	  siblings	  on	  my	  mother’s	  side	  -­	  Juan	  
	  
	   The	  desire	  to	  connect	  with	  one’s	  absent	  family	  members	  is	  also	  prominent	  in	  the	  response	  Jaime	  offers	  when	  discussing	  his	  plans	  for	  the	  future.	  As	  with	  Juan,	  Jaime	  also	  includes	  members	  of	  his	  extended	  family,	  as	  yet	  unknown,	  when	  he	  imagines	  reintegration	  into	  his	  biological	  family	  upon	  his	  departure	  from	  the	  institution.	  	   After	  I	  leave	  here…I’d	  go	  to	  Brazil…or	  maybe	  to	  the	  United	  States…because	  I	  
have	  some	  family	  there,	  on	  my	  father’s	  side	  –	  Jaime	  
	  	   Finally,	  as	  noted	  earlier,	  fear	  for	  the	  safety	  of	  family	  members	  as	  well	  as	  well	  as	  the	  tents	  of	  familismo	  and	  machismo,	  are	  potent	  motivators	  with	  respect	  to	  reunification	  upon	  departure	  from	  the	  institution	  and,	  as	  such,	  are	  powerful	  incentives	  for	  the	  social	  work	  practitioner	  to	  incorporate	  the	  psychological	  representations	  that	  adolescent	  social	  orphans	  retain	  with	  respect	  to	  their	  family.	  	   I	  feel	  really	  responsible	  for	  my	  mother,	  I	  think	  about	  giving	  her	  a	  better	  life	  in	  
the	  future,	  buy	  her	  a	  house	  so	  that	  she	  could	  live	  peacefully,	  without	  anxiety,	  thinking	  
about	  killing…working,	  my	  grandmother,	  also	  to	  make	  her	  life	  stable,	  my	  aunts	  and	  
uncles	  that	  have	  helped	  me,	  also	  stabilizing	  their	  lives	  -­	  Enrique	  
	  4.	  Community	  engagement	  a.	  Community	  members	  are	  brought	  into	  the	  institution	  for	  social	  as	  well	  as	  vocational	  and	  educational	  purposes	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   b.	  Adolescents	  participate	  in	  community	  based	  activities	  c.	  The	  facility	  hosts	  community	  events	  in	  order	  to	  reduce	  potential	  disconnection	  between	  institutionalized	  adolescents	  and	  peers	  within	  the	  community	  d.	  Community	  based	  internships	  are	  arranged	  in	  order	  to	  build	  social	  capital	  	  	   In	  order	  to	  ensure	  the	  efficacy	  of	  this	  model,	  findings	  from	  this	  study	  suggest	  that	  low	  rates	  of	  staff	  turnover	  are	  important	  with	  respect	  to	  the	  adolescent’s	  ability	  to	  form	  a	  healthy	  attachment	  to	  available	  adults.	  While	  important,	  other	  factors	  also	  contribute	  to	  this	  phenomenon.	  In	  contrast	  to	  child	  welfare	  works	  and	  social	  work	  practitioners	  in	  the	  United	  States,	  staff	  in	  this	  study	  eschew	  rigid	  personal	  boundaries.	  Workers	  who	  have	  attained	  the	  status	  of	  identity	  agents	  for	  the	  youth	  in	  this	  study	  tend	  to	  share	  their	  personal	  histories,	  invite	  their	  own	  children	  to	  participate	  in	  institutional	  activities,	  bring	  these	  youth	  into	  their	  homes	  and	  provide	  words	  and	  gestures	  of	  affection.	  The	  cognizant	  transformation	  of	  child	  welfare	  workers	  from	  treatment	  providers	  or	  institutional	  caregivers	  into	  active	  participants	  in	  the	  identity	  formation	  of	  adolescent	  social	  orphans	  has	  the	  potential	  to	  improve	  social	  outcomes	  for	  those	  children	  who	  live	  outside	  parental	  care	  and	  will	  soon	  enter	  the	  adult	  world	  without	  the	  basic	  protections	  of	  the	  state.	  	   Integration	  into	  the	  community,	  rather	  than	  isolation,	  is	  a	  functional	  tool	  that	  increases	  social	  capital	  for	  these	  youth.	  Social	  work	  practitioners	  can	  utilize	  this	  technique	  and	  thereby	  improve	  the	  potential	  for	  positive	  effects	  as	  each	  of	  these	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youth	  will	  necessarily	  transition	  from	  institutionalization	  to	  young	  adulthood	  in	  the	  context	  of	  community.	  Santiago	  articulates	  the	  value	  of	  this	  particular	  approach.	  
	   Taking	  us	  to	  lots	  of	  different	  places,	  introducing	  us	  to	  people,	  really	  taking	  us	  to	  
so	  many	  places,	  so	  that	  we	  arrived,	  for	  example,	  not	  in	  the	  least	  at	  a	  library	  where	  
there	  were	  people	  to	  teach	  us	  how	  to	  behave	  in	  that	  kind	  of	  place	  –	  this	  is	  something	  
like	  –	  whew	  –	  things	  that	  will	  teach	  us	  a	  lot	  –	  Santiago	  
	  
	   In	  contrast,	  those	  adolescents	  who	  are	  deprived	  of	  the	  opportunity	  to	  pursue	  social,	  educational	  and	  or	  vocational	  goals	  in	  the	  community	  appear	  to	  experience	  a	  sense	  of	  isolation	  akin	  to	  incarceration.	  Juliana	  and	  Cielo	  both	  employ	  language	  that	  suggests	  a	  feeling	  of	  internment:	  	   I	  arrived	  here	  and	  it	  was	  cool,	  although,	  obviously	  a	  person’s	  not	  used	  to	  living	  
locked	  up,	  no….-­Juliana	  
	  
	   The	  hardest	  part	  is	  being	  shut	  in	  -­shut	  in	  means	  that	  all	  day	  you’re	  just	  here	  
doing	  nothing,	  being	  bored,	  see	  how	  we’re	  just	  here	  waiting?	  -­	  Cielo	  	  
	  
	  The	  Role	  of	  Responsibility	  in	  Identity	  Formation	  for	  Adolescent	  Social	  Orphans	  	   Given	  the	  large	  numbers	  of	  children	  and	  youth	  that	  tend	  to	  reside	  in	  individual	  institutions,	  institutionalized	  adolescents	  are	  often	  in	  danger	  of	  being	  warehoused	  in	  that	  their	  basic	  physical	  needs	  are	  provided	  for	  while	  their	  emotional	  and	  intellectual	  development	  is	  hindered	  by	  a	  lack	  of	  resources	  or	  opportunities	  in	  the	  larger	  community.	  In	  particular,	  when	  these	  youth	  are	  housed	  with	  infants	  and	  toddlers,	  staff	  attention	  is	  often	  directed	  at	  these	  youngest	  members	  of	  the	  facility,	  as	  these	  children	  still	  have	  the	  possibility	  to	  achieve	  permanency	  via	  adoption.	  By	  their	  very	  nature,	  infants	  and	  toddlers	  require	  more	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direct	  assistance	  than	  does	  the	  adolescent	  who	  is	  perceived	  as	  self-­‐sufficient	  with	  respect	  to	  the	  activities	  of	  daily	  living.	   	  	   The	  ambiguous	  loss	  framework	  stresses	  the	  task	  of	  identity	  as	  well	  as	  attachment	  revision	  (Boss,	  1999,	  2004)	  when	  faced	  with	  an	  irresolvable	  loss.	  Adolescent	  social	  orphans	  must	  navigate	  these	  complex	  processes	  without	  the	  presence	  of	  his	  or	  her	  biological	  parent	  and	  often	  in	  the	  absence	  of	  one	  or	  more	  siblings.	  The	  size	  and	  structure	  of	  institutional	  life	  may	  lead	  to	  feelings	  of	  invisibility	  and	  a	  sense	  of	  worthlessness	  that	  stymies	  emotional	  development	  and	  presents	  barriers	  with	  respect	  to	  identity	  revision.	  The	  central	  questions	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation,	  Who	  am	  I?	  as	  well	  as	  To	  whom	  do	  I	  belong?	  are	  best	  answered	  in	  the	  context	  of	  a	  social	  structure	  that	  provides	  guidance,	  praise,	  support	  and	  opportunities	  for	  growth.	  	   Findings	  from	  this	  study	  suggest	  that	  those	  adolescent	  social	  orphans	  who	  were	  given	  meaningful	  responsibilities	  experienced	  these	  functions	  as	  positive,	  as	  opportunities	  for	  skill	  building	  and	  indicated	  a	  level	  of	  trust	  imbued	  in	  the	  adolescent	  by	  an	  adult	  in	  a	  position	  of	  authority.	  In	  particular,	  older	  adolescents	  who	  were	  given	  responsibility	  for	  younger	  residents	  within	  the	  institution	  experienced	  feelings	  of	  usefulness;	  this	  task	  provided	  these	  adolescents	  with	  positive	  experiences	  of	  interdependency.	  	  Active	  participation	  in	  institutional	  life	  resulted	  in	  increased	  ownership	  of	  the	  facility	  as	  well	  as	  increased	  sentiments	  of	  social	  belonging.	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   At	  seventeen,	  Yiyi	  has	  come	  to	  understand	  that	  in	  order	  to	  receive	  the	  benefits	  of	  adolescence,	  he	  must	  also	  participate	  in	  the	  day	  to	  day	  routines	  that	  sustain	  the	  structure	  of	  the	  institution.	  In	  this	  example,	  Yiyi	  notes	  that	  as	  a	  result	  of	  his	  age,	  responsibility	  for	  the	  younger	  residents	  will	  fall	  upon	  his	  shoulder	  and	  he	  appears	  to	  relish	  the	  role.	  	   	  Because	  we	  try	  to	  do,	  at	  this	  stage,	  during	  adolescence,	  you	  want	  a	  few	  more	  
things,	  right?	  You	  know,	  you	  want	  a	  little	  bit	  of	  freedom,	  let’s	  say,	  ah,	  I	  want	  to	  go	  to	  
the	  movies,	  ok,	  you	  want	  to	  go	  to	  the	  movies	  this	  weekend,	  well,	  you’ve	  got	  to	  help	  us	  
out	  this	  weekend,	  with	  the	  little	  one,	  with	  the	  little	  ones…	  I	  love	  it	  because,	  well,	  your	  
whole	  life	  is	  about	  what	  you	  earn,	  your	  whole	  life	  is	  about	  justice,	  you	  do	  this	  and	  you’ll	  
receive	  that	  –	  Yiyi	  
	  
	   As	  well	  as	  the	  sense	  of	  increased	  social	  belonging	  that	  is	  derived	  from	  the	  care	  of	  small	  children	  within	  the	  facilities,	  Cielo	  also	  offers	  a	  description	  of	  positive	  staff	  attention	  that	  increases	  feelings	  of	  self-­‐worth	  within	  the	  context	  of	  the	  institution.	  
	  	   Not	  because	  I’m	  older	  but	  because	  they’ve	  seen	  you,	  you	  know,	  they’ve	  seen	  me	  
be	  responsible	  or,	  for	  example,	  they’ll	  ask	  you	  a	  favor,	  you	  do	  it	  willingly	  and	  you	  do	  it	  
well,	  then	  from	  there,	  that’s	  how	  it	  gets	  better,	  little	  by	  little…	  for	  example,	  they	  asked	  
me	  this	  morning,	  they	  said,	  “Cielo,	  help	  me	  organize	  the	  drawers,”	  and	  then	  I	  said,	  ok,	  
let’s	  do	  it,”	  and	  I	  stayed	  there	  organizing	  things…it	  makes	  me	  feel	  really	  good…Cielo	  	  	   Functional	  responsibilities	  that	  serve	  as	  protective	  factors	  include	  the	  obvious,	  such	  as	  household	  chores	  and	  self-­‐maintenance,	  to	  the	  more	  obscure,	  such	  as	  accompanying	  younger	  children	  to	  medical	  appointments,	  intervening	  in	  the	  case	  of	  altercations,	  problem	  solving	  and	  the	  responsibility	  and	  oversight	  of	  guests.	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   Social	  work	  practitioners	  charged	  with	  the	  care	  of	  social	  orphans	  may	  consider	  the	  implementation	  of	  meaningful	  responsibilities	  in	  the	  domain	  of	  living	  creatures.	  Responsibilities	  that	  include	  small	  children,	  both	  in	  the	  institution	  as	  well	  as	  in	  the	  community,	  such	  as	  schools,	  as	  well	  as	  animals,	  may	  provide	  these	  adolescents	  with	  a	  sense	  of	  self-­‐worth	  that	  then	  facilitates	  feelings	  of	  belonging	  and	  ultimately	  results	  in	  positive	  social	  outcomes	  for	  the	  future.	  While	  some	  child	  welfare	  workers	  may	  view	  this	  as	  the	  parentification	  of	  an	  already	  fragile	  child,	  attachment	  theorists	  understand	  that	  adult	  attachment	  style	  classifications	  are	  derived	  from	  the	  adult’s	  current	  interpretation	  of	  his	  or	  her	  own	  childhood	  experiences	  (Hooper,	  2009).	  Negative	  connotations	  associated	  with	  parentification	  are	  generally	  the	  result	  of	  unresponsive	  parents	  in	  families	  positive	  for	  maltreatment	  and	  abuse,	  thereby	  resulting	  in	  the	  transference	  of	  parental	  duties	  to	  the	  child.	  	  In	  addition,	  cultural	  considerations	  of	  this	  concept	  must	  take	  into	  account	  the	  social	  norms	  inherent	  in	  the	  society	  in	  which	  this	  study	  was	  conducted.	  Latino	  cultures	  in	  which	  Spanish	  is	  the	  primary	  language	  typically	  refer	  to	  females,	  regardless	  of	  age,	  as	  mami,	  the	  equivalent	  of	  “mommy”	  in	  English	  and	  as	  the	  evidence	  suggests,	  the	  word	  mami	  is	  laden	  with	  intense	  meaning,	  for	  social	  orphans	  as	  well	  as	  a	  culture	  that	  embraces	  marianismo.	  Just	  as	  mami	  is	  utilized	  with	  females,	  the	  epitaph,	  papi,	  is	  employed	  with	  all	  males,	  thereby	  inculcating	  the	  expectations	  of	  
macho	  behavior,	  that	  is,	  dominance	  and	  provision,	  in	  society’s	  youngest	  male	  denizens.	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   The	  role	  of	  responsibility	  suggested	  for	  the	  adolescent	  social	  orphan	  in	  this	  study	  precludes	  the	  complete	  transference	  of	  adult	  responsibilities	  to	  the	  youth;	  rather,	  it	  provides	  the	  adolescent	  with	  a	  geographical	  as	  well	  as	  emotional	  location	  within	  the	  institution.	  It	  recognizes	  the	  importance	  of	  cultural	  norms	  and	  bestows	  trust	  and	  faith	  upon	  the	  social	  orphan.	  As	  such,	  it	  demonstrates	  an	  adult	  perspective	  that	  recognizes	  that	  the	  circumstances	  prior	  to	  institutionalization	  were	  negative	  while	  the	  institutionalized	  youth	  is	  not.	  	   Given	  the	  findings	  in	  this	  study	  with	  respect	  to	  the	  role	  of	  responsibility,	  social	  work	  practitioners	  may	  consider	  the	  implementation	  of	  Animal	  Assisted	  Activities	  (AAA)	  in	  an	  attempt	  to	  promote	  empathy,	  improve	  cognitive	  development	  and	  decrease	  behavioral	  challenges	  for	  institutionalized	  social	  orphans.	  Patterns	  in	  the	  literature	  with	  respect	  to	  the	  use	  of	  AAA	  with	  children	  with	  emotional	  difficulties	  as	  well	  as	  trauma	  histories	  in	  the	  developing	  world	  report	  that	  the	  presence	  of	  an	  animal	  companion	  and	  the	  tasks	  required	  to	  care	  for	  the	  animal	  have	  been	  shown	  to	  improve	  developmental	  outcomes	  (Endenburg	  &	  vanLith,	  2011).	  	   The	  conceptualization	  of	  responsibility	  as	  meaningful	  rather	  than	  as	  busy	  work	  is	  a	  tool	  with	  which	  to	  increase	  a	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  thereby	  facilitate	  the	  pathway	  for	  attachment	  as	  well	  as	  identity	  revision.	  A	  sense	  of	  belonging	  to	  a	  community,	  rather	  than	  the	  institution	  as	  a	  mere	  weigh	  station	  on	  a	  journey	  of	  disconnection	  and	  impermanence	  will	  increase	  the	  potential	  to	  form	  healthy	  attachments	  that	  incorporate	  both	  those	  persons	  present	  as	  well	  as	  those	  who	  continue	  to	  exist	  in	  the	  adolescent’s	  psychological	  construction.	  This	  revision	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will	  facilitate	  the	  adolescent’s	  ability	  to	  access	  available	  identity	  agents	  and	  engage	  with	  the	  process	  of	  identity	  formation	  and,	  in	  particular,	  allow	  for	  necessary	  revisions	  if	  the	  impact	  of	  irresolvable	  loss	  has	  altered	  the	  individual’s	  self-­‐concept.	  
Summary	  	   In	  closing,	  key	  findings	  from	  this	  study	  provide	  social	  work	  practitioners	  with	  a	  conceptual	  framework	  with	  which	  to	  understand	  the	  impact	  of	  loss	  on	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  psychological	  construction	  of	  family,	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  projected	  sense	  of	  self	  in	  the	  future.	  Questions	  such	  as	  who	  am	  I	  and	  
to	  whom	  do	  I	  belong	  have	  been	  elucidated	  in	  the	  context	  of	  this	  study.	  The	  role	  of	  identity	  agents,	  as	  posited	  by	  Schacter	  &	  Ventura	  (2008)	  has	  been	  extended	  and	  the	  attributes	  of	  these	  individuals	  have	  been	  explicated	  in	  an	  attempt	  to	  provide	  a	  road	  map	  for	  professional	  development,	  such	  that	  successful	  identity	  agents	  may	  be	  replicated	  in	  alternative	  settings	  and	  disparate	  cultures.	  	   Implications	  for	  social	  work	  practitioners	  include	  a	  three-­‐step	  model	  of	  engagement	  as	  well	  as	  the	  provision	  of	  a	  more	  complex	  formula	  for	  any	  potential	  identity	  agent.	  The	  capacity	  to	  tolerate	  the	  pain	  that	  often	  accompanies	  the	  narratives	  offered	  by	  adolescent	  social	  orphans	  provides	  one	  with	  the	  opportunity	  to	  access	  the	  wealth	  of	  knowledge	  these	  participants	  possess	  with	  respect	  to	  the	  needs,	  the	  perceived	  gaps	  in	  care	  and	  future	  hopes	  for	  institutionalized	  youth.	  	   They	  have	  to	  give	  us	  a	  lot	  of	  love,	  a	  lot	  of	  affection	  –	  Andrea	  
	   If	  you	  see	  something	  good	  about	  me,	  tell	  me	  –Cielo	  
	   That	  they	  treat	  us	  with	  respect,	  with	  affection	  -­	  Gabriel	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   Well,	  to	  me,	  it	  seems	  like	  they’ve	  got	  to	  treat	  us	  well,	  like	  they’ve	  treated	  me	  
here,	  not	  to	  treat	  us,	  like	  hitting	  us…I’ve	  seen	  people	  that	  abuse	  kids	  and	  where	  I	  was	  
living	  they	  abused	  me	  –	  Gustavo	  	  
	  
	   Taking	  care	  of	  kids	  isn’t	  easy.	  It	  isn’t	  easy	  for	  adults	  to	  take	  care	  of	  kids	  that	  live	  
in	  institutions	  because	  there	  are	  some	  kids	  that	  are	  really	  naughty.	  So	  then	  you’ve	  got	  
to	  have	  patience	  and	  talk	  to	  them	  gently…not	  too	  hard	  and	  you	  can’t	  hit	  them	  either.	  
You’ve	  got	  to	  talk	  to	  them	  and	  then	  you’re	  going	  to	  understand	  them	  better	  -­	  Andres	  
	  
	  
Study	  Limitations	  Despite	  the	  unique	  contributions	  of	  this	  study	  to	  the	  limited	  body	  of	  literature	  with	  respect	  to	  institutionalized	  social	  orphans,	  limitations	  must	  be	  acknowledged.	  Theoretical	  Limitations	  While	  the	  application	  of	  ambiguous	  loss	  theory	  as	  well	  as	  contextual	  theories	  of	  identity	  formation	  provide	  unique	  lenses	  with	  which	  to	  view	  the	  social	  location	  of	  institutionalized	  social	  orphans,	  its	  discussion	  of	  resiliency	  with	  respect	  to	  social	  belonging	  and	  future	  outcomes	  is	  generally	  limited.	  In	  addition,	  the	  impact	  of	  culture	  on	  child	  development	  for	  those	  children	  who	  live	  outside	  parental	  care	  has	  not	  yet	  been	  made	  explicit.	  The	  tenets	  of	  familismo,	  machismo,	  marianismo	  and	  
simpatia,	  while	  implicitly	  understood,	  are	  generally	  discussed	  in	  broad	  strokes	  and	  not	  applied	  directly	  in	  the	  context	  of	  loss	  and	  adolescent	  identity	  formation.	  While	  loss	  is	  an	  essential	  component	  of	  the	  adolescent	  social	  orphan’s	  experience	  of	  institutionalization	  and	  ambiguous	  loss	  is	  understood	  to	  alter	  cognitive	  processes	  and	  perpetuate	  trauma,	  resiliency	  is	  seldom	  discussed	  in	  this	  body	  of	  literature.	  Yet	  resiliency	  research	  that	  is	  concerned	  with	  recovery	  after	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instances	  of	  trauma	  (Ungar,	  2004)	  for	  example,	  might	  provide	  insight	  into	  why	  certain	  adolescents	  are	  better	  able	  to	  access	  available	  identity	  agents	  and	  experience	  an	  increased	  sense	  of	  social	  belonging	  than	  others.	  Also,	  the	  exploration	  of	  resiliency	  related	  factors,	  generally	  categorized	  as	  compensatory,	  challenging	  and	  protective	  (Ungar,	  2004)	  may	  be	  useful	  in	  the	  exploration	  of	  relational	  disturbances	  that	  arise	  as	  a	  result	  of	  ambiguous	  loss.	  For	  example,	  those	  institutionalized	  social	  orphans	  who	  possess	  compensatory	  factors	  such	  as	  faith,	  a	  positive	  disposition,	  charisma	  and	  an	  internal	  locus	  of	  control,	  are	  more	  likely	  to	  experience	  positive	  outcomes	  after	  a	  trauma.	  Therefore,	  an	  understanding	  of	  the	  resiliency	  literature	  in	  conjunction	  with	  an	  ambiguous	  loss	  framework	  might	  serve	  to	  better	  develop	  identity	  agents	  as	  well	  as	  better	  prepare	  these	  youth	  for	  the	  future.	  Additional	  limitations	  in	  the	  theoretical	  literature	  include	  an	  absence	  of	  the	  role	  of	  gender	  for	  this	  specific	  group	  of	  youth.	  Gender	  and	  the	  roles	  that	  generally	  accompany	  one’s	  position	  as	  a	  male	  or	  female	  in	  a	  given	  society	  are	  largely	  absent	  from	  the	  theoretical	  literature	  and	  very	  little	  discussion	  centers	  upon	  the	  ability,	  or	  lack	  thereof,	  to	  meet	  societal	  expectations	  for	  those	  adolescents	  who	  lack	  the	  guidance	  of	  a	  parental	  figure	  or	  in	  its	  stead,	  an	  available	  identity	  agent.	  Methodological	  Limitations	  
	  Sample	  
	   While	  the	  purpose	  of	  this	  qualitative	  study	  was	  not	  to	  generalize	  findings	  to	  the	  larger	  population,	  limitations	  in	  the	  sample	  size	  are	  important	  to	  note.	  Sample	  size	  was	  limited	  to	  very	  unique	  criteria.	  The	  adolescents	  needed	  to	  be	  between	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fourteen	  and	  nineteen	  years	  of	  age,	  institutionalized,	  with	  no	  history	  of	  psychosis.	  Yet,	  by	  virtue	  of	  their	  placement	  in	  an	  institution,	  each	  adolescent’s	  history	  was	  positive	  for	  trauma,	  potential	  neglect,	  abuse	  and	  abandonment.	  	  The	  adolescents	  in	  this	  study	  are	  members	  of	  a	  vulnerable	  population.	  Permission	  to	  interview	  required	  a	  series	  of	  emails,	  letters	  and	  face-­‐to-­‐face	  discussions	  that	  lasted	  nearly	  a	  year.	  The	  Colombian	  government	  does	  not	  permit	  its	  youth	  in	  care	  to	  be	  interviewed,	  permission	  was	  granted	  due	  to	  a	  personal	  relationship	  between	  this	  researcher	  and	  staff	  members	  of	  the	  regional	  ICBF	  office	  in	  Cali,	  Colombia.	  Once	  permission	  was	  granted,	  other	  limitations	  included	  sample	  recruitment.	  In	  order	  to	  have	  access	  to	  these	  youth,	  rather	  than	  recruit	  participants	  directly,	  ICBF	  provided	  this	  researcher	  with	  two	  lists	  of	  names	  in	  two	  distinct	  facilities.	  As	  such,	  the	  researcher	  had	  no	  control	  with	  respect	  to	  gender,	  thereby	  creating	  a	  sample	  in	  which	  22	  of	  the	  30	  participants	  were	  boys.	  Three	  adolescents	  celebrated	  birthdays	  while	  this	  researcher	  was	  on	  site	  and	  asked	  to	  participate	  in	  the	  study.	  Given	  the	  publicity	  the	  project	  garnered	  within	  the	  institution,	  permission	  was	  granted,	  increasing	  the	  original	  sample	  size	  from	  thirty	  to	  thirty-­‐three,	  with	  three	  participants	  ultimately	  eliminated	  from	  the	  study	  as	  a	  result	  of	  cognitive	  impairments.	  
Site	  Given	  the	  strict	  regulations	  with	  respect	  to	  the	  adolescents	  under	  the	  care	  of	  the	  state,	  site	  selection	  was	  also	  determined	  by	  ICBF	  professional	  staff.	  The	  two	  sites	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that	  were	  chosen	  were	  vastly	  different.	  Site	  one	  housed	  164	  children	  between	  the	  ages	  of	  infancy	  and	  nineteen	  while	  site	  two	  was	  home	  to	  64	  boys	  between	  the	  ages	  of	  eight	  and	  eighteen.	  Site	  one	  was	  experiencing	  incredible	  staff	  turnover	  and	  was	  located	  in	  the	  farthest	  reaches	  of	  the	  city,	  well	  over	  an	  hour	  from	  the	  city	  center	  by	  bus	  while	  site	  two	  was	  in	  the	  heart	  of	  the	  city,	  in	  an	  urban,	  chaotic	  environment.	  The	  director	  in	  site	  two	  had	  been	  raised	  in	  the	  facility	  when	  he	  was	  a	  boy	  and	  there	  was	  very	  little	  staff	  turnover,	  resulting	  in	  distinct	  structures	  and	  procedures.	  Differences	  between	  the	  two	  sites	  were	  beyond	  the	  control	  of	  this	  researcher	  and	  yet	  cultural	  norms	  within	  each	  organization	  appeared	  to	  impact	  discussions	  with	  respect	  to	  identity	  agents.	  Nevertheless,	  despite	  these	  differences,	  given	  that	  permission	  was	  granted	  to	  conduct	  these	  interviews,	  these	  narratives	  in	  this	  study	  are	  likely	  the	  only	  perspectives	  offered	  by	  youth	  who	  are	  currently	  institutionalized	  social	  orphans.	  Researcher	  Bias	  and	  Participant	  Reactivity	  Despite	  clear	  research	  procedures	  to	  ensure	  transparency,	  researcher	  bias	  remains	  a	  credible	  threat	  to	  any	  given	  study.	  The	  conceptual	  framework	  and	  methodology	  are	  offered	  in	  great	  detail	  as	  a	  tool	  to	  examine	  the	  role	  of	  the	  researcher,	  to	  replicate	  the	  study	  and	  to	  ensure	  that	  ethical	  and	  cultural	  considerations	  were	  central	  to	  the	  investigation.	  While	  researcher	  reflexivity	  was	  essential	  throughout	  the	  study,	  special	  circumstances	  with	  respect	  to	  this	  study	  must	  be	  acknowledged	  in	  order	  to	  ensure	  that	  the	  reader	  is	  fully	  informed	  with	  respect	  to	  the	  process	  and	  the	  findings.	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This	  researcher	  conducted	  the	  studies	  in	  two	  institutions	  in	  Cali,	  Colombia,	  while	  simultaneously	  parenting	  her	  children,	  a	  sibling	  group	  of	  nine	  children	  who	  were	  once	  institutionalized	  social	  orphans	  in	  an	  alternative	  institution	  in	  the	  same	  city.	  The	  process	  of	  adoption,	  which	  began	  in	  1998	  and	  concluded	  ten	  years	  later,	  included	  four	  appearances	  in	  family	  court	  in	  the	  general	  vicinity	  of	  Cali	  and	  resulted	  in	  the	  formation	  of	  a	  unique	  relationship	  with	  ICBF,	  hence	  the	  ability	  to	  gain	  access	  to	  the	  participants	  in	  this	  sample.	  During	  the	  course	  of	  the	  study,	  institution	  directors	  shared	  this	  researcher’s	  role	  as	  an	  adoptive	  parent	  of	  nine	  Colombian	  with	  each	  of	  the	  institution’s	  residents,	  thus	  creating	  a	  dynamic	  in	  which	  many	  of	  the	  adolescents	  hoped	  that	  the	  possibility	  of	  adoption	  might	  exist.	  Fully	  informed,	  participants	  were	  generally	  quite	  vocal	  in	  their	  desire	  for	  permanency	  and	  vocalizations	  often	  resulted	  in	  conflicted	  emotions	  for	  this	  researcher	  as	  she	  could	  see	  the	  faces	  of	  her	  own	  children	  reflected	  in	  those	  of	  the	  participants,	  thus	  creating	  an	  impulse	  to	  provide	  both	  hope	  and	  protection	  for	  the	  youth	  in	  this	  study.	  In	  addition,	  participants	  verbalized	  greater	  levels	  of	  comfort	  with	  respect	  to	  the	  interview	  process	  in	  that	  knowledge	  of	  the	  researcher’s	  choice	  of	  family	  construction	  increased	  credibility	  with	  this	  population.	  Ongoing	  consultation	  in	  both	  the	  United	  States	  as	  well	  as	  Colombia,	  in	  conjunction	  with	  memoing	  and	  reflexivity	  were	  used	  as	  tools	  to	  both	  minimize	  researcher	  bias	  as	  well	  as	  navigate	  the	  divergent	  emotions	  that	  arose	  during	  the	  process	  of	  data	  collection	  and	  analysis.	  Suggestions	  for	  Future	  Research	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Results	  from	  this	  study	  highlight	  the	  importance	  of	  youth	  perspective	  in	  the	  development	  and	  implementation	  of	  practice	  techniques	  designed	  to	  engender	  active	  adult	  participation	  in	  the	  identity	  formation	  of	  adolescent	  social	  orphans.	  In	  addition,	  key	  findings	  illuminate	  the	  importance	  of	  absent	  loved	  ones	  in	  the	  creation	  of	  psychological	  family	  and	  the	  subsequent	  impact	  this	  conceptualization	  has	  on	  the	  participants’	  sense	  of	  social	  belonging	  and	  projection	  of	  future	  outcomes.	  Youth	  who	  currently	  live	  outside	  parental	  care	  best	  understand	  their	  fears,	  concerns	  and	  the	  barriers	  that	  will	  hinder	  the	  successful	  transition	  into	  adulthood.	  The	  disparity	  in	  results	  between	  the	  two	  institutions	  suggests	  that	  further	  examination	  is	  necessary	  with	  respect	  to	  the	  role	  of	  identity	  agents.	  Specific	  structural	  differences	  between	  the	  two	  sites	  as	  well	  as	  the	  cultural	  beliefs	  disseminated	  by	  each	  of	  the	  directors	  lends	  itself	  to	  further	  inspection.	  What	  attributes	  are	  best	  embodied	  by	  institutional	  staff	  that	  facilitate	  the	  process	  of	  social	  belonging	  and	  identity	  formation	  for	  these	  youth	  and	  what	  are	  the	  cultural	  implications?	  These	  questions	  require	  further	  investigation	  in	  two	  distinct	  areas.	  First,	  the	  study	  must	  be	  replicated	  in	  yet	  another	  institution	  in	  Colombia	  and	  finally,	  conducted	  in	  the	  context	  of	  the	  foster	  care	  system	  in	  the	  United	  States.	  Undertaken	  in	  two	  distinct	  spheres,	  the	  impact	  of	  cultural	  norms,	  not	  only	  in	  the	  work	  between	  staff	  and	  youth,	  but	  also	  societal	  demands	  on	  gender	  formation,	  can	  illuminate	  as	  well	  as	  provide	  opportunities	  for	  an	  exchange	  of	  best	  practices.	  	  In	  addition	  to	  issues	  of	  gender,	  the	  narratives	  offered	  in	  this	  study	  urge	  the	  researcher	  to	  further	  explore	  the	  role	  of	  religion	  in	  the	  process	  of	  identity	  formation	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and	  more	  specifically,	  in	  the	  context	  of	  social	  belonging,	  for	  adolescent	  social	  orphans	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  Some	  participants	  identified	  God	  as	  the	  
“person”	  to	  whom	  they	  felt	  closest.	  Others	  suggested	  that	  God	  had	  abandoned	  these	  youth.	  As	  such,	  these	  responses	  suggest	  the	  importance	  of	  subsequent	  interviews	  designed	  to	  better	  understand	  both	  the	  impact	  as	  well	  as	  the	  importance	  of	  spirituality	  in	  a	  society	  that	  embraces	  a	  conceptualization	  of	  women	  that	  is	  derived	  from	  the	  Virgin	  Mary.	  As	  well	  as	  an	  examination	  of	  the	  internal	  world	  and	  its	  connection	  to	  larger	  societal	  structures,	  the	  use	  of	  qualitative	  studies	  and	  the	  voices	  of	  those	  youth	  currently	  incarcerated	  in	  institutions	  for	  no	  crime	  other	  than	  the	  absence	  of	  parents	  might	  be	  used	  for	  advocacy	  purposes	  to	  further	  the	  goals	  of	  the	  United	  Nations	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child,	  the	  Joint	  Council	  on	  International	  Children’s	  Services,	  Children	  in	  Families	  First	  and	  the	  work	  of	  UNICEF.	  Despite	  the	  deplorable	  conditions	  within	  which	  these	  children	  live	  and	  the	  large	  body	  of	  literature	  that	  decries	  social	  outcomes	  for	  institutionalized	  children,	  little	  has	  changed.	  Finally,	  future	  research	  that	  continues	  to	  make	  explicit	  the	  intersection	  between	  culture	  and	  loss	  within	  this	  population	  can	  improve	  current	  practice	  models	  as	  well	  as	  depathologize	  the	  challenging	  behaviors	  that	  are	  typically	  exhibited	  by	  those	  youth	  who	  reside	  outside	  parental	  care.	  If	  accomplished,	  the	  relational	  nature	  of	  the	  adolescent’s	  loss	  will	  likely	  engender	  an	  empathic	  response,	  thereby	  facilitating	  new	  attachments	  while	  simultaneously	  diminishing	  the	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institutionalized	  adolescent	  social	  orphan’s	  sense	  of	  physical	  and	  emotional	  disconnection	  from	  family,	  community	  and	  society	  at	  large.	  	  
Conclusion	  	  Theories	  of	  attachment,	  of	  social	  capital,	  many	  of	  the	  theories	  that	  are	  embraced	  by	  social	  work	  practitioners	  and	  applied	  to	  children	  assume	  that	  the	  child	  is	  embedded	  in	  the	  structures	  of	  a	  warm	  and	  loving	  family.	  Yet	  we	  know,	  through	  data,	  through	  social	  media,	  through	  journalism	  and	  through	  photographs,	  that	  many	  of	  the	  world’s	  children	  are	  neither	  protected	  nor	  embraced	  in	  the	  arms	  of	  a	  loving	  mother	  and	  father.	  Current	  figures	  estimate	  that	  151	  million	  children	  worldwide	  are	  orphans	  (SOS	  Children’s	  Villages;	  UNICEF,	  2012);	  this	  number	  is	  both	  conservative	  and	  expected	  to	  grow.	  Children	  who	  live	  outside	  parental	  care	  are	  at	  increased	  risk	  for	  sexual	  exploitation,	  recruitment	  into	  armed	  conflict,	  internal	  displacement,	  extra-­‐judicial	  killings,	  underemployment,	  early	  pregnancy,	  poor	  educational	  outcomes	  and	  death	  (Browne,	  2009;	  EveryChild,	  2009;	  IJzendoorn,	  et.	  al,	  2008;	  Tarullo	  &	  Gunnar,	  2009;	  UN	  Study	  on	  Violence	  Against	  Children,	  2006;	  Watchlist	  on	  Children	  and	  Armed	  Conflict,	  2012).	  As	  a	  result	  of	  political	  posturing,	  the	  number	  of	  children	  who	  achieve	  permanency	  through	  the	  mechanism	  of	  intercountry	  adoption	  continues	  to	  decline	  (U.S.	  Department	  of	  State,	  2012)	  while	  the	  number	  of	  children	  in	  need	  of	  families	  continues	  to	  grow.	  While	  infants	  and	  toddlers	  are	  more	  likely	  to	  acquire	  permanent	  families,	  adolescent	  social	  orphans	  will	  likely	  linger	  in	  institutions	  until	  the	  age	  of	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majority.	  Our	  moral	  compass	  as	  social	  work	  practitioners	  compels	  us	  to	  take	  action.	  While	  the	  long	  term	  goal	  is	  to	  achieve	  the	  standards	  set	  forth	  in	  the	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  the	  Child,	  “recognizing	  that	  the	  child,	  for	  the	  full	  and	  harmonious	  
development	  of	  his	  or	  her	  personality,	  should	  grow	  up	  in	  a	  family	  environment,	  in	  an	  
atmosphere	  of	  happiness,	  love	  and	  understanding”	  (UNCRC,	  p.	  1),	  short	  term	  goals	  are	  also	  in	  accordance	  with	  the	  Convention,	  “States	  Parties	  recognize	  that	  every	  child	  has	  
the	  inherent	  right	  to	  life	  and	  shall	  ensure	  to	  the	  maximum	  extent	  possible	  the	  survival	  
and	  development	  of	  the	  child”	  (UNCRC,	  Article	  6).	  Institutionalization,	  while	  a	  mechanism	  to	  protect	  the	  physical	  life	  of	  a	  child	  who	  has	  experienced	  abuse,	  neglect	  and	  abandonment,	  may	  potentially	  destroy	  the	  very	  life	  it	  seeks	  to	  protect.	  The	  implementation	  of	  alternative	  structures	  to	  enhance	  well-­‐being	  while	  institutionalized	  is	  essential,	  but	  this	  study	  suggests	  that	  these	  youth	  seek	  to	  belong	  to	  someone	  and	  long	  for	  the	  real	  and	  imagined	  warmth	  of	  a	  family.	  
I	  want	  hugs,	  there	  are	  times	  that	  I	  just	  want	  hugs	  and	  I	  don’t	  find	  them	  and	  I	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APPENDIX	  A:	  INTERVIEW	  GUIDE:	  TIME	  ONE	  
	  
INTERVIEW	  GUIDE/TIME	  ONE	  
	  
Section	  I:	  SENSE	  OF	  SELF	  IN	  THE	  CONTEXT	  OF	  THE	  INSTITUTION/	  IMPACT	  OF	  
THE	  INSTITUTION	  ON	  IDENTITY	  FORMATION	  
	  INTRODUCTION:	  I	  want	  to	  thank	  you	  again	  for	  agreeing	  to	  speak	  with	  me	  and	  share	  your	  experiences	  of	  living	  here	  at	  (institution	  name).	  Please	  let	  me	  know	  if	  any	  of	  the	  questions	  make	  you	  feel	  uncomfortable	  or	  if	  you	  need	  to	  take	  a	  break	  during	  the	  interview.	  
	  
To	  begin	  our	  conversation,	  I	  want	  to	  ask	  you	  a	  few	  questions	  about	  when	  you	  
first	  came	  to	  live	  here.	  
	   1. Can	  you	  tell	  me	  how	  you	  came	  to	  live	  at	  (institution	  name)	  and	  how	  old	  you	  were	  when	  you	  first	  arrived?	  	  Probes:	  
Can	  you	  remember	  how	  you	  got	  here?	  
Did	  someone	  bring	  you	  here	  and	  help	  you	  get	  settled	  or	  were	  you	  on	  your	  own?	  
Was	  this	  the	  first	  time	  you	  lived	  away	  from	  your	  parents?	  
How	  many	  places	  did	  you	  live	  before	  you	  came	  here	  and	  what	  were	  they	  like?	  
Do	  you	  recall	  the	  events	  that	  led	  to	  your	  separation	  from	  your	  parents	  and	  are	  
you	  able	  to	  share	  them?	  
	   2. Can	  you	  tell	  me	  a	  bit	  more	  about	  those	  first	  few	  days?	  How	  did	  you	  look	  and	  feel	  when	  you	  first	  arrived?	  Probes:	  	  
If	  someone	  were	  to	  describe	  you	  then	  –	  what	  would	  they	  have	  said	  about	  the	  
way	  you	  looked?	  
What	  kinds	  of	  things	  were	  you	  feeling	  inside?	  What	  were	  your	  private	  
thoughts?	  
	   3. Can	  you	  remember	  how	  you	  slept	  when	  you	  first	  came	  to	  (institution	  name)?	  What	  were	  your	  nights	  like	  when	  you	  first	  started	  living	  here?	  Probes:	  	  
Did	  you	  fall	  asleep	  easily?	  
Did	  you	  sleep	  through	  the	  night?	  
Did	  you	  often	  have	  dreams	  that	  you	  remembered?	  
What	  kinds	  of	  things	  would	  help	  you	  get	  a	  good	  night’s	  sleep?	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You’ve	  been	  at	  (institution	  name)	  for	  quite	  awhile.	  I’d	  like	  to	  talk	  about	  how	  
your	  life	  here	  is	  now	  –	  that	  is,	  how	  you	  are	  feeling	  and	  who	  are	  the	  people	  in	  
your	  life.	  
	  4. Let’s	  start	  with	  when	  you	  get	  up	  in	  the	  morning;	  how	  do	  you	  generally	  feel?	  What	  do	  you	  typically	  think	  of	  when	  you	  first	  wake	  up?	  Probes:	  	  
Do	  you	  wake	  up	  well	  rested?	  
Can	  you	  tell	  me	  what	  the	  morning	  routine	  is	  like	  here?	  
Does	  someone	  come	  and	  wake	  you	  up	  in	  the	  morning	  or	  do	  you	  have	  an	  alarm?	  
What	  kinds	  of	  things	  do	  you	  notice	  in	  the	  morning?	  
Are	  there	  certain	  things	  that	  you	  look	  forward	  to	  when	  you	  awake?	  
	  5. Do	  you	  generally	  see	  yourself	  as	  a	  happy	  person	  or	  an	  unhappy	  person?	  Probes:	  	  
Are	  you	  someone	  who	  cries	  easily?	  
Do	  you	  tend	  to	  think	  things	  will	  work	  out	  for	  the	  best?	  
Are	  you	  someone	  who	  is	  always	  waiting	  for	  the	  worst	  to	  happen?	  
Do	  you	  feel	  hopeful	  about	  the	  future?	  
	   6. If	  I	  were	  to	  ask	  the	  adults	  here,	  how	  do	  you	  think	  they	  would	  they	  describe	  you?	  	  Probes:	  	  
Would	  they	  describe	  you	  as	  quiet	  and	  shy?	  
Would	  they	  say	  you	  are	  friendly?	  
Would	  they	  say	  you	  are	  a	  kid	  that	  other	  kids	  like	  to	  be	  with?	  
Would	  they	  call	  you	  a	  leader?	  
Would	  they	  say	  you	  are	  a	  perfectionist	  –	  that	  you	  have	  to	  do	  everything	  a	  
certain	  way	  
Would	  they	  describe	  you	  as	  someone	  who	  gets	  into	  a	  lot	  of	  arguments?	  
	   7.	  	  	  If	  I	  were	  to	  ask	  the	  kids	  here,	  how	  do	  you	  think	  they	  would	  describe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  you?	  Probes:	  
Do	  you	  feel	  like	  you’re	  part	  of	  the	  group	  or	  do	  you	  feel	  like	  an	  outsider?	  
Would	  other	  kids	  say	  you’re	  bossy?	  
Do	  you	  generally	  like	  hanging	  out	  with	  the	  other	  kids	  here	  or	  do	  you	  prefer	  to	  
be	  alone?	  
	   8. As	  one	  of	  the	  older	  kids	  at	  (institution	  name),	  how	  would	  you	  describe	  your	  role	  here?	  Do	  staff	  have	  particular	  expectations	  about	  how	  you	  should	  act?	  Probes:	  	  
What	  kinds	  of	  responsibilities	  do	  you	  have?	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Do	  you	  feel	  that	  you	  can	  live	  up	  to	  staff	  expectations?	  
How	  did	  you	  figure	  out	  what	  your	  role	  was?	  
	   9. What	  do	  you	  think	  is	  the	  hardest	  part	  of	  living	  in	  an	  institution,	  without	  your	  parents?	  Probes:	  	  
Do	  you	  think	  the	  older	  kids	  here	  at	  (institution	  name)	  would	  say	  some	  of	  the	  
same	  things	  you	  did	  if	  they	  were	  asked	  what’s	  the	  hardest	  part	  about	  living	  
here?	  
	  
Do	  you	  think	  most	  kids	  here	  have	  the	  same	  worries	  in	  common	  or	  do	  you	  think	  
it’s	  different	  for	  each	  kid?	  
Do	  you	  think	  kids	  who	  live	  with	  their	  parents	  have	  the	  same	  kind	  of	  worries	  as	  
kids	  who	  don’t?	  
	   10. Who	  are	  the	  important	  people	  in	  your	  life	  right	  now?	  Can	  you	  tell	  me	  a	  little	  bit	  about	  each	  of	  these	  people	  and	  what	  they	  mean	  to	  you?	  Of	  these	  people,	  to	  whom	  do	  you	  feel	  the	  closest?	  	  Can	  you	  tell	  me	  why	  you	  feel	  so	  close	  to	  [insert	  name]?	  Probes:	  
How	  do	  you	  get	  along	  with	  each	  person?	  Let’s	  talk	  about	  your	  relationships	  
with	  each	  of	  them.	  
How	  long	  have	  you	  known	  the	  people	  you’ve	  named?	  
Do	  you	  think	  you	  would	  feel	  differently	  toward	  them	  if	  you	  had	  met	  them	  while	  
still	  living	  with	  your	  family?	  
	   11. If	  you	  need	  help	  today	  with	  a	  problem	  that	  was	  just	  too	  big	  for	  you	  to	  manage	  alone,	  to	  whom	  would	  you	  turn?	  How	  did	  you	  choose	  this	  person	  to	  help	  you?	  Probes:	  	  
Who	  are	  the	  people	  now	  that	  seem	  to	  be	  rooting	  for	  you	  and	  how	  can	  you	  tell?	  
Is	  there	  anyone	  here	  you	  feel	  close	  to?	  Anyone	  who	  notices	  when	  you’re	  not	  ok?	  
	   12. If	  you	  think	  back	  on	  all	  the	  people	  who	  have	  been	  in	  your	  life,	  who	  have	  you	  known	  the	  longest?	  How	  would	  you	  describe	  your	  relationship	  with	  that	  person	  today?	  Probes:	  	  
Would	  you	  say	  that	  the	  person	  you	  identified	  is	  physically	  present	  in	  your	  life	  or	  
are	  they	  just	  present	  in	  your	  own	  head?	  
	  
Section	  II:	  ATTACHMENT:	  WHO	  DO	  YOU	  BELONG	  TO?	  WHO	  BELONGS	  TO	  YOU?	  	  
Now	  that	  we’ve	  talked	  a	  little	  bit	  about	  your	  life	  at	  (institution	  name),	  I	  ‘d	  like	  
to	  ask	  you	  some	  questions	  about	  your	  family.	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   13. Can	  you	  start	  by	  telling	  me	  who	  the	  members	  of	  your	  family	  are?	  Can	  you	  tell	  me	  their	  names	  and	  how	  you’re	  related?	  Have	  you	  seen	  or	  been	  in	  touch	  with	  any	  family	  member	  since	  coming	  to	  live	  at	  (institution	  name)?	  Probes:	  	  
Is	  there	  anyone	  else	  in	  your	  family	  who	  shares	  the	  same	  name?	  
If	  you’re	  in	  touch	  with	  anyone,	  can	  you	  tell	  me	  their	  name	  and	  how	  you’re	  
related?	  
Have	  you	  seen	  anyone	  in	  your	  family	  since	  you	  came	  to	  live	  here?	  
Is	  your	  family	  name	  meaningful	  to	  you	  –	  would	  it	  feel	  like	  a	  loss	  if	  it	  were	  
changed?	  
	   14. Who	  are	  the	  people	  you	  have	  called	  mami	  and	  papi	  over	  the	  years	  and	  why	  did	  you	  call	  them	  that?	  Probes:	  	  
What	  do	  the	  words	  mami	  and	  papi	  mean	  to	  you?	  	   15. During	  the	  time	  you	  spent	  with	  your	  family,	  what	  was	  it	  like	  for	  you?	  Probes:	  	  
Was	  there	  something	  or	  someone	  you	  were	  supposed	  to	  take	  care	  of?	  Some	  way	  
in	  particular	  you	  contributed	  to	  the	  family?	  
Were	  there	  daily	  routines	  you	  were	  expected	  to	  follow	  or	  were	  you	  often	  on	  
your	  own?	  
Were	  the	  adults	  in	  your	  life	  aware	  of	  where	  you	  were	  and	  with	  whom?	  
Did	  you	  generally	  feel	  like	  people	  were	  checking	  in	  on	  you	  to	  make	  sure	  
everything	  was	  ok?	  
	   16. I	  know	  you	  haven’t	  lived	  with	  your	  family	  in	  a	  while,	  but	  how	  often	  do	  you	  think	  about	  them?	  	  Probes:	  	  
Do	  you	  think	  about	  them	  when	  you	  first	  wake	  up?	  
Are	  you	  thinking	  about	  them	  when	  you	  fall	  asleep?	  
Is	  there	  anyone	  here	  that	  reminds	  you	  of	  someone	  in	  your	  family?	  
	  
I’m	  going	  to	  ask	  you	  a	  few	  more	  questions	  about	  your	  thoughts	  on	  families	  in	  
general.	  
	   17. What	  do	  you	  think	  family	  members	  should	  do	  for	  one	  another?	  Probes:	  	  
Have	  your	  ideas	  about	  what	  they	  do	  for	  each	  other	  changed	  over	  time?	  
Is	  there	  anyone	  here	  that	  acts	  like	  “family”	  with	  you?	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18. People	  tend	  to	  assume	  that	  living	  in	  a	  place	  like	  (institution	  name)	  is	  really	  different	  from	  living	  with	  one’s	  family.	  Do	  you	  think	  any	  part	  of	  living	  at	  (institution	  name)	  is	  similar	  to	  living	  with	  a	  family?	  Probes:	  	  
Do	  you	  know	  what	  to	  expect	  each	  day	  at	  (institution	  name)?	  
Did	  you	  know	  what	  to	  expect	  each	  day	  when	  you	  lived	  at	  home?	  
Are	  things	  like	  school	  or	  going	  to	  the	  doctor	  different	  since	  you	  moved	  into	  
(institution	  name)?	  
Are	  meals	  more	  or	  less	  the	  same	  since	  you	  moved	  into	  (institution	  name)?	  
Have	  your	  expectations	  of	  adults	  changed	  since	  you	  left	  your	  family	  home	  and	  
came	  to	  live	  here?	  
	   If	  you	  remember	  our	  initial	  conversation,	  you	  and	  I	  are	  going	  to	  be	  meeting	  one	  more	  time	  to	  do	  another	  interview.	  I	  feel	  like	  we	  covered	  a	  lot	  today	  so	  we’ll	  stop	  for	  now	  and	  continue	  our	  conversation	  in	  our	  next	  meeting.	  But	  before	  we	  say	  goodbye	  today,	  is	  there	  anything	  else	  you	  would	  like	  to	  add,	  anything	  I	  might	  have	  forgotten	  to	  ask?	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APPENDIX	  B:	  INTERVIEW	  GUIDE:	  TIME	  ONE:	  SPANISH	  
	  
Guia	  de	  Entrevista/Primera	  Vez	  
Sección	  I:	  El	  sentido	  de	  si	  mismo	  en	  el	  contexto	  de	  la	  institución/el	  impacto	  de	  la	  
institución	  en	  la	  formación	  de	  la	  identidad	  
	  INTRODUCCIÓN	  Quiero	  agradecerte	  nuevamente	  por	  acceder	  a	  hablar	  conmigo	  y	  compartir	  sus	  experiencias	  viviendo	  aquí	  en(nombre	  de	  la	  institución).	  Por	  favor	  dime	  si	  cualquier	  pregunta	  te	  pone	  incomodo	  o	  si	  necesitas	  tomar	  un	  descanso	  durante	  la	  entrevista.	  	  
Para	  comenzar	  nuestra	  conversación,	  quiero	  hacerte	  algunas	  preguntas	  sobre	  
tu	  llegada	  aquí.	  	   1. Me	  podrías	  decir	  como	  llegaste	  a	  vivir	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)	  y	  cuantos	  años	  tenias	  cuando	  llegaste?	  	  
Indagaciones:	  
Puedes	  recordar	  como	  llegaste	  aquí?	  
Alguien	  te	  llevo	  y	  te	  ayudó	  poniéndote	  cómodo	  o	  estabas	  solo?	  
Era	  la	  primera	  vez	  que	  vivías	  sin	  tus	  papas?	  
En	  cuantos	  lugares	  viviste	  antes	  de	  venir	  aquí	  y	  como	  eran?	  
Recuerdos	  los	  eventos	  que	  llevaron	  a	  tu	  separación	  del	  lado	  de	  tus	  padres,	  
puedes	  compartirlos	  conmigo?	  
	  2. Me	  puedes	  contar	  más	  sobre	  los	  primeros	  días	  aquí?	  Como	  te	  veías	  y	  sentías	  justo	  cuando	  llegaste?	  	  
Indagaciones:	  
Si	  alguien	  fuera	  	  a	  describirte	  cuando	  llegaste	  –	  que	  habría	  dicho	  sobre	  tu	  
aspecto?	  
Que	  tipos	  de	  cosas	  estabas	  sintiendo	  a	  dentro	  de	  ti?	  Cuales	  eran	  tus	  
pensamientos	  mas	  	  íntimos?	  
	  3. Puedes	  recordar	  como	  dormiste	  justo	  cuando	  llegaste	  a	  (nombre	  de	  la	  institución)?	  Como	  pasaste	  las	  primeras	  noches	  cuando	  llegaste	  aquí?	  	  
Indagaciones:	  
Caíste	  dormido	  facilmente?	  
Dormiste	  toda	  la	  noche?	  
Tuviste	  con	  frecuencia	  sueños	  que	  pudiste	  recordar?	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Que	  tipos	  de	  cosas	  te	  ayudaron	  a	  dormir	  bien	  toda	  la	  noche?	  
	  
Has	  estado	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)	  por	  un	  tiempo.	  Me	  gustaría	  hablar	  
sobre	  tu	  vida	  aquí	  ahora	  –	  como	  es,	  como	  te	  sientes	  ahora	  y	  quíenes	  son	  las	  
personas	  en	  tu	  vida.	  
	  
4. Comenzamos	  cuando	  tu	  te	  levantas	  en	  la	  mañana;	  en	  general,	  como	  te	  sientes?	  En	  un	  día	  tipico,	  que	  piensas	  justo	  cuando	  te	  levantas?	  
Indagaciones:	  	  
	  
Despiertas	  bien	  descansado?	  
Me	  puedes	  decir	  como	  es	  la	  rutina	  de	  la	  mañana	  aquí?	  
Alguien	  viene	  a	  despertarte	  en	  la	  mañana	  o	  tienes	  un	  alarma?	  
Que	  tipos	  de	  cosas	  notas	  en	  la	  mañana?	  
Hay	  ciertas	  cosas	  que	  anhelas	  cuando	  despiertas?	  
	  5. En	  general,	  eres	  una	  persona	  feliz	  o	  infeliz?	  	  
Indagaciones:	  
Eres	  una	  persona	  que	  llora	  fácilmente?	  
Tiendes	  a	  pensar	  que	  las	  cosas	  van	  a	  funcionar	  lo	  mejor	  posible?	  
Eres	  una	  persona	  que	  siempre	  está	  esperando	  lo	  peor?	  
Tienes	  esperanza	  para	  el	  futuro?	  
	  
6. Si	  fuera	  a	  preguntara	  los	  adultos	  de	  aquí,	  como	  piensas	  que	  te	  describirían?	  	  
Indagaciones:	  
Te	  describirían	  como	  callado	  y	  tímido?	  
Dirían	  que	  eres	  amable?	  
Dirían	  que	  eres	  un	  muchacho	  con	  quién	  los	  otros	  niños	  quieren	  estar?	  
Te	  llamarian	  un	  lider?	  
Dirían	  que	  eres	  un	  perfeccionista	  –	  que	  tienes	  que	  hacer	  todo	  a	  tu	  propia	  
manera?	  
Te	  describirían	  como	  una	  persona	  que	  siempre	  está	  en	  muchos	  conflictos?	  
	  
7. Si	  fuera	  a	  preguntara	  a	  los	  muchachos	  aquí,	  como	  piensas	  que	  te	  describirían?	  
Indagaciones:	  
Sientes	  que	  eres	  parte	  del	  grupo	  o	  sientes	  que	  eres	  un	  intruso?	  Los	  otros	  
muchahchos	  dirían	  que	  tu	  eres	  un	  mandón?	  
	  
Normalmente	  te	  gusta	  estar	  con	  los	  otros	  muchachos	  aquí	  o	  prefieres	  estar	  
solo?	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  8. Como	  uno	  de	  los	  muchachos	  mayores	  en	  (nombre	  de	  la	  institución),	  como	  describirías	  tu	  papel	  aquí?	  Tiene	  el	  personal	  de	  la	  institución	  expectativas	  diferentes	  sobre	  tu	  comportamiento?	  
	  
Indagaciones:	  
Que	  tipos	  de	  responsabilidades	  tienes?	  
Piensas	  que	  puedes	  alcanzar	  las	  expectativas	  del	  personal	  de	  la	  institución?	  
Como	  averiguaste	  tu	  papel?	  
	  9. Cual	  piensas	  que	  es	  la	  parte	  más	  difícil	  de	  vivir	  en	  una	  institución,	  sin	  tus	  papas?	  Indagaciones:	  
Piensas	  que	  los	  muchachos	  mayores	  	  aquí	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)	  dirían	  
algunas	  de	  las	  mismas	  cosas	  que	  tu	  dijiste,	  si	  alguien	  les	  preguntara	  cual	  es	  la	  
parte	  más	  difícil	  de	  vivir	  aquí?	  
Piensas	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  muchachos	  	  aquí	  tienen	  las	  mismas	  
preocupaciones	  que	  tu	  o	  piensas	  que	  es	  diferente	  para	  cada	  muchacho?	  
Piensas	  que	  los	  muchachos	  que	  viven	  con	  sus	  padres	  tienen	  las	  mismas	  
preocupaciones	  de	  los	  muchachos	  que	  no	  viven	  con	  sus	  padres?	  	  10. Quienes	  son	  las	  personas	  importantes	  en	  tu	  vida	  ahora?	  Me	  puedes	  contar	  un	  poco	  sobre	  cada	  persona	  y	  que	  significado	  tiene	  cada	  una	  para	  ti?	  De	  todas	  estas	  personas,	  con	  quién	  te	  sientes	  	  más	  cercano?	  Me	  puedes	  decir	  porque	  sientes	  tanta	  cercanía	  con	  esta	  persona?	  	  Indagaciones:	  Como	  te	  llevas	  con	  cada	  persona?	  Hablemos	  de	  tus	  relaciones	  con	  cada	  una.	  
Por	  cuánto	  tiempo	  has	  conocido	  a	  cada	  persona	  que	  has	  nombrado?	  
Piensas	  que	  te	  sentirías	  diferente	  con	  cada	  uno	  de	  ellos,	  si	  les	  hubieras	  conocido	  
durante	  la	  época	  cuando	  aun	  estabas	  viviendo	  con	  tu	  familia?	  
	  11. Si	  necesitaras	  ayuda	  hoy	  con	  un	  problema	  que	  es	  demasiado	  grande	  para	  manejar	  lo	  tu	  solo,	  a	  quién	  pedirías	  ayuda?	  Por	  que	  elegiste	  a	  esta	  persona	  para	  ayudarte?	  	  Indagaciones:	  
Quienes	  son	  las	  personas	  que	  están	  animándote	  y	  cómo	  puedes	  saberlo?	  
Hay	  alguien	  aquí	  a	  	  quién	  tu	  sientas	  muy	  cercano?	  Alguien	  que	  nota	  cuando	  tú	  
no	  estás	  bien?	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12. Si	  piensas	  en	  todas	  las	  personas	  que	  han	  estado	  en	  tu	  vida,	  a	  quién	  has	  conocido	  por	  más	  tiempo?	  Como	  describirías	  tu	  relación	  que	  esa	  persona	  hoy?	  	  Indagaciones:	  
Dirías	  que	  la	  persona	  que	  identificaste	  está	  presente	  físicamente	  en	  tu	  vida	  o	  
que	  está	  presente	  solamente	  en	  tu	  propia	  mente?	  
	  
	  
Sección	  II:	  Apego:	  A	  quién	  perteneces?	  Quién	  te	  pertenece	  a	  ti?	  
	  
Ahora	  que	  hemos	  hablado	  un	  poco	  sobre	  tu	  vida	  en	  (nombre	  de	  la	  institución),	  
me	  gustaría	  hacerte	  algunas	  preguntas	  sobre	  tu	  familia.	  
	   13. Me	  puedes	  decir	  quiénes	  son	  los	  miembros	  de	  tu	  familia?	  Me	  puedes	  decir	  sus	  nombres	  y	  como	  Uds.	  están	  relacionados?	  Has	  estado	  en	  contacto	  con	  algún	  	  miembro	  de	  tu	  familia	  mientras	  has	  estado	  viviendo	  aquí	  en	  (nombre	  de	  la	  institución).	  
	   Indagaciones:	  
Hay	  alguien	  más	  en	  tu	  familia	  que	  tiene	  tu	  mismo	  nombre?	  
Si	  estás	  en	  contacto	  con	  alguien	  de	  la	  familia,	  me	  puedes	  decir	  su	  nombre	  y	  
como	  Uds.	  están	  relacionados?	  
Has	  visto	  a	  alguien	  de	  tu	  familia	  desde	  que	  	  llegaste	  a	  vivir	  aquí?	  
Tu	  apellido	  tiene	  algún	  significado	  para	  ti	  –	  sería	  una	  perdida	  si	  se	  cambiara?	  
	  14. Quienes	  son	  las	  personas	  que	  has	  llamado	  mami	  y	  papi	  durante	  los	  años	  y	  porque	  les	  llamaste	  así?	  Indagaciones:	  
Que	  significan	  las	  palabras	  mami	  y	  papi	  para	  ti?	  
	  15. Como	  era	  para	  ti,	  el	  tiempo	  que	  pasaste	  con	  tu	  familia?	  	  Indagaciones:	  
Había	  algo	  o	  alguien	  que	  se	  suponía	  que	  tú	  tenías	  que	  cuidar	  en	  tu	  familia?	  Una	  
manera	  en	  particular	  en	  que	  tu	  contribuiste	  a	  la	  familia?	  	  
Había	  rutinas	  diarias	  que	  tenías	  que	  seguir	  o	  estabas	  muchas	  veces	  solo?	  
Los	  adultos	  en	  tu	  vida	  sabían	  dónde	  estabas	  y	  con	  quién?	  
Sentías	  que	  había	  alguien	  	  pendiente	  de	  que	  todo	  estuviera	  bien	  contigo?	  
	  16. Sé	  que	  no	  has	  vivido	  con	  tu	  familia	  por	  un	  tiempo,	  pero	  con	  que	  frecuencia	  piensas	  en	  ellos?	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Indagaciones:	  	  
Estás	  pensando	  en	  tu	  familia	  justo	  cuando	  despiertas?	  
Estás	  pensando	  en	  ellos	  cuando	  te	  quedas	  dormido?	  
Hay	  alguien	  aquí	  que	  te	  recuerda	  a	  alguien	  en	  tu	  familia?	  
	  
Te	  hare	  algunas	  preguntas	  más	  sobre	  tus	  pensamientos	  acerca	  de	  familias	  en	  
general.	  
	   17. Que	  piensas	  tu	  que	  los	  	  miembros	  de	  una	  familia	  deben	  hacer	  los	  uno	  por	  los	  otro?	  	  Indagaciones:	  	  
Han	  cambiado	  con	  el	  tiempo	  tus	  ideas	  sobre	  lo	  que	  deben	  hacer?	  
Hay	  alguien	  aquí	  que	  se	  comporta	  como	  “familia”	  contigo?	  
	  18. La	  gente	  tiende	  a	  asumir	  que	  viviendo	  en	  un	  lugar	  como	  (nombre	  de	  la	  institución)	  es	  diferente	  que	  vivir	  con	  su	  propia	  familia.	  Piensas	  tu	  que	  alguna	  parte	  de	  vivir	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)	  es	  parecido	  a	  vivir	  con	  una	  familia?	  	  Indagaciones:	  Sabes	  que	  puedes	  esperar	  de	  cada	  día	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)?	  Sabias	  tu	  que	  podías	  esperar	  cada	  días	  cuando	  vivías	  en	  tu	  casa?	  
Las	  cosas	  como	  las	  citas	  medicas	  	  o	  asistir	  	  a	  la	  escuela	  son	  diferentes	  desde	  que	  
te	  mudaste	  a	  (nombre	  de	  la	  institución?	  
Comes	  ahora	  igual	  a	  como	  comías	  antes	  de	  llegar	  a	  	  (nombre	  de	  la	  institución)?	  
Tus	  expectativas	  de	  los	  adultos	  han	  cambiado	  desde	  que	  saliste	  de	  la	  casa	  de	  tu	  
familia	  hasta	  que	  viniste	  a	  vivir	  acá?	  
	  Si	  recuerdas	  nuestra	  conversación	  inicial,	  tú	  y	  yo	  tendremos	  una	  reunión	  más	  para	  	  otra	  entrevista.	  Siento	  que	  hemos	  cubierto	  mucho	  hoy,	  por	  eso,	  paramos	  ahora	  y	  continuamos	  nuestra	  conversación	  en	  la	  próxima	  reunión.	  Pero,	  antes	  de	  decirnos	  adiós,	  hay	  algo	  más	  que	  quieres	  añadir,	  algo	  que	  quizás	  olvidé	  	  preguntarte?	  	  Gracias	  nuevamente	  por	  compartiendo	  tu	  historia	  conmigo	  hoy.	  Tengo	  muchas	  ganas	  de	  volver	  a	  reunirme	  contigo.	  Gracias.	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APPENDIX	  C:	  INTERVIEW	  GUIDE:	  TIME	  TWO	  
	  
INTERVIEW	  GUIDE/TIME	  TWO	  
	  
Section	  I:	  IDENTITY	  FORMATION:	  HOW	  DO	  ADOLESCENTS	  CREATE	  AN	  IDENTITY	  IN	  
THE	  ABSENCE	  OF	  PARENTS?	  
	  
I	  want	  to	  thank	  you	  again	  for	  your	  willingness	  to	  share	  with	  me	  in	  our	  first	  
interview.	  If	  you	  remember,	  last	  time	  we	  talked	  a	  lot	  about	  how	  you’re	  feeling	  
and	  your	  relationships	  with	  people	  here	  at	  (institution	  name).	  	  
	  
Today	  I	  would	  like	  to	  learn	  more	  about	  the	  type	  of	  person	  you	  see	  yourself	  
becoming.	  Once	  again,	  if	  you	  need	  to	  take	  a	  break	  or	  if	  any	  of	  the	  questions	  
make	  you	  feel	  uncomfortable,	  just	  let	  me	  know.	  
	  To	  begin	  with,	  I	  want	  to	  learn	  about	  the	  people	  you	  feel	  have	  made	  an	  impact	  on	  your	  life.	  	   1. Who	  are	  the	  people	  who	  have	  had	  the	  most	  or	  greatest	  positive	  influence	  in	  your	  life	  and	  have	  helped	  you	  to	  become	  the	  person	  you	  are	  today?	  Can	  you	  tell	  me	  their	  names	  and	  relationship	  to	  you?	  How	  did	  they	  influence	  you?	  Probes:	  	  
Can	  you	  tell	  me	  why	  these	  people	  have	  had	  such	  an	  influence	  on	  you?	  
Can	  you	  give	  an	  example	  of	  a	  time	  when,	  because	  of	  that	  person,	  you	  made	  a	  
particular	  decision?	  
	   2. Can	  you	  tell	  me	  what	  you	  admire	  most	  about	  each	  of	  the	  people	  you	  have	  identified?	  Probes:	  
Did	  they	  have	  a	  positive	  outlook	  on	  life?	  
Do	  you	  feel	  like	  they	  listened	  to	  you?	  
What	  first	  attracted	  you	  to	  each	  of	  these	  people?	  	   3. Among	  all	  the	  people	  you	  know,	  to	  whom	  do	  you	  feel	  you	  are	  the	  most	  similar	  and	  why?	  Probes:	  
With	  whom	  do	  you	  most	  identify?	  
	   4. When	  you	  look	  in	  the	  mirror,	  what	  do	  you	  see?	  Probes:	  
Is	  there	  any	  trace	  of	  the	  little	  girl	  or	  boy	  you	  used	  to	  be	  when	  you	  look	  at	  your	  
reflection	  now?	  
Do	  you	  recognize	  yourself?	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   5. What	  do	  you	  feel	  are	  your	  greatest	  strengths	  that	  you	  are	  most	  proud	  of	  and	  how	  do	  you	  feel	  you	  developed	  those	  strengths?	  Probes:	  
Has	  anyone	  ever	  complemented	  you	  on	  your	  ability	  to	  manage	  tough	  situations	  
and,	  if	  so,	  how	  did	  you	  respond	  to	  those	  complements?	  
Have	  you	  ever	  seen	  anyone	  in	  a	  difficult	  situation	  who	  has	  been	  able	  to	  resolve	  
their	  problem	  in	  a	  way	  that	  made	  you	  think	  that	  you’d	  like	  to	  handle	  a	  problem	  
that	  way	  someday	  too?	  
	  	   6. If	  someone	  were	  to	  ask	  you	  what	  kinds	  of	  things	  are	  important	  to	  you,	  what	  do	  you	  stand	  for,	  what	  would	  you	  say	  to	  that	  person?	  Probes:	  
What	  are	  the	  values	  you	  have	  learned	  to	  hold	  onto?	  
When	  people	  look	  at	  you,	  do	  they	  have	  some	  sense	  of	  what	  you	  would	  fight	  for?	  
	  7. Who	  are	  the	  people	  you	  feel	  responsible	  for?	  Are	  there	  people	  in	  your	  life	  you	  feel	  responsible	  to?	  Again,	  can	  you	  tell	  me	  their	  names	  and	  relationship	  to	  you	  and	  why	  you	  feel	  a	  responsibility	  for	  them?	  Probes:	  
Are	  there	  people	  you	  worry	  about	  letting	  down?	  	  Let’s	  spend	  a	  few	  minutes	  thinking	  about	  what	  it	  might	  be	  like	  when	  you	  leave	  here.	  
	   8. Someday	  you	  won’t	  be	  living	  here	  anymore.	  How	  do	  you	  imagine	  those	  first	  few	  months	  will	  be	  after	  you	  leave	  here?	  Probes:	  
Do	  you	  think	  you’ll	  live	  nearby	  or	  do	  you	  imagine	  yourself	  going	  back	  to	  the	  
people	  and	  places	  you	  knew	  before?	  
Do	  you	  think	  you’ll	  live	  with	  family	  members?	  
Can	  you	  imagine	  yourself	  living	  with	  kids	  you	  met	  in	  (name	  of	  institution)?	  
Do	  you	  see	  yourself	  having	  a	  job	  right	  away	  when	  you	  leave	  here?	  
Can	  you	  imagine	  yourself	  going	  to	  the	  grocery	  store	  for	  food	  and	  coming	  home	  
to	  cook	  yourself	  dinner?	  
	  9. When	  you	  leave	  the	  institution	  to	  whom	  will	  you	  turn	  to	  for	  support?	  	  Probes:	  
Do	  you	  think	  you’ll	  be	  happy?	  
Do	  you	  imagine	  that	  there	  will	  be	  people	  who	  will	  look	  out	  for	  you	  and	  help	  you	  
negotiate	  the	  adult	  world?	  
	   10. Who	  will	  be	  your	  family	  when	  you	  leave	  here?	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Probes:	  
Does	  it	  feel	  important	  to	  you	  to	  have	  people	  you	  can	  call	  “family”	  when	  you	  
aren’t	  living	  at	  (institution	  name)?	  
Is	  the	  idea	  of	  family	  more	  or	  less	  important	  to	  you	  since	  you	  came	  to	  live	  here?	  
Do	  you	  imagine	  the	  family	  you	  create	  after	  you	  live	  here	  will	  look	  like	  everyone	  
else’s	  family	  or	  is	  it	  more	  likely	  to	  be	  different?	  
	  11. How	  do	  you	  feel	  when	  you	  think	  about	  your	  life	  after	  [institution	  name]?	  Probes:	  
Do	  you	  feel	  excited?	  
Do	  you	  feel	  nervous?	  
Are	  you	  hopeful?	  
Do	  you	  feel	  prepared?	  
	   12. Teenagers	  often	  start	  thinking	  about	  the	  future	  and	  coming	  up	  with	  life	  goals.	  Can	  you	  tell	  me	  about	  some	  of	  the	  goals	  you	  have	  come	  up	  with	  for	  this	  next	  part	  of	  your	  life?	  Probes:	  
Do	  you	  have	  any	  goals	  for	  a	  particular	  job	  or	  type	  of	  work?	  
Do	  you	  have	  any	  goals	  for	  more	  schooling?	  
How	  did	  you	  come	  up	  with	  your	  goals?	  
	  Did	  someone	  help	  you	  think	  about	  these	  goals?	  
Did	  you	  learn	  any	  new	  skills	  while	  living	  at	  (institution	  name)?	  
Did	  you	  discover	  that	  you	  had	  any	  new	  talents	  while	  living	  here?	  
How	  did	  you	  come	  up	  with	  your	  goals	  –	  was	  it	  mostly	  on	  your	  own	  or	  did	  the	  
staff	  here	  help	  you	  to	  create	  them?	  
	   13. How	  difficult	  do	  you	  think	  it	  will	  be	  to	  reach	  the	  goals	  you	  have	  identified?	  Probes:	  
Do	  you	  have	  anyone	  outside	  of	  (institution	  name)	  that	  can	  help	  you	  reach	  your	  
goals?	  
What	  do	  you	  think	  it	  would	  mean	  for	  your	  future	  if	  you	  weren’t	  able	  to	  
accomplish	  the	  things	  you	  identified?	  
	   14. After	  you	  leave	  here,	  you’ll	  be	  considered	  an	  adult.	  What	  kind	  of	  adult	  do	  you	  imagine	  you’ll	  be	  when	  you	  leave	  (institution	  name)?	  Probes:	  
How	  well	  prepared	  do	  you	  think	  you	  are	  to	  make	  it	  on	  your	  own?	  
Can	  you	  see	  yourself	  holding	  down	  a	  full	  time	  job?	  
Can	  you	  see	  yourself	  continuing	  your	  education	  when	  you	  leave	  here?	  
Do	  you	  ever	  imagine	  yourself	  raising	  kids?	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As	  we	  finish	  up	  our	  interview,	  I	  want	  to	  give	  you	  the	  opportunity	  to	  share	  with	  
me	  anything	  I	  might	  have	  missed	  in	  my	  questions	  that	  you	  think	  is	  important	  
for	  me	  to	  know	  about	  you.	  	  Is	  there	  anything	  else	  you	  would	  like	  to	  add?	  
	  
Thank	  you	  so	  much	  for	  your	  time	  and	  your	  willingness	  to	  share	  you	  story.	  It	  
means	  a	  great	  deal	  to	  me	  and	  I	  admire	  both	  your	  courage	  and	  your	  candor.	  
Thank	  you	  again.	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GUIA	  DE	  ENTREVISTA/SEGUNDA	  VEZ	  
	  
Sección	  I:	  LA	  FORMACIÓN	  DE	  LA	  IDENTIDAD:	  COMO	  SE	  CREAN	  LOS	  ADOLESCENTES	  
UNA	  IDENTIDAD	  EN	  LA	  AUSENCIA	  DE	  SUS	  PADRES?	  	  
Quiero	  agradecerte	  nuevamente	  por	  compartir	  conmigo	  en	  nuestra	  primera	  
entrevista.	  Si	  recuerdas,	  la	  ultima	  vez	  hablamos	  sobre	  como	  tu	  te	  sientes	  y	  tus	  
relaciones	  con	  las	  personas	  aquí	  en	  (nombre	  de	  la	  institución).	  
	  
Hoy	  me	  gustaría	  saber	  más	  sobre	  el	  tipo	  de	  persona	  que	  quieres	  llegar	  a	  ser.	  
Nuevamente,	  si	  necesitas	  tomar	  un	  descanso	  o	  si	  cualquier	  pregunta	  te	  pone	  
incomodo,	  Por	  favor	  dímelo.	  
	  Para	  comenzar,	  quiero	  aprender	  sobre	  las	  personas	  que	  han	  impactado	  tu	  vida.	  	   1. Quienes	  son	  las	  persona	  que	  han	  tenido	  la	  mayor	  influencia	  o	  la	  más	  positiva	  en	  tu	  vida?	  Indagaciones:	  	  
Me	  puedes	  decir	  porque	  estas	  personas	  han	  tenido	  tanta	  influencia	  en	  ti?	  
	  
Me	  puedes	  dar	  un	  ejemplo	  de	  alguna	  vez	  cuando	  tomaste	  una	  decisión	  en	  
particular,	  gracias	  a	  	  esa	  persona?	  
	  2. Me	  puedes	  decir	  que	  es	  lo	  que	  	  más	  admiras	  sobre	  cada	  una	  de	  las	  personas	  que	  has	  identificado?	  	  Indigaciones:	  	  
Tuvieron	  ellos	  	  una	  mirada	  positiva	  sobre	  la	  vida?	  
	  
Sentiste	  que	  ellos	  te	  escucharon?	  
	  
Que	  te	  atrajo	  en	  primer	  lugar	  	  a	  cada	  una	  de	  estas	  personas?	  
	  3. Entre	  todas	  las	  personas	  que	  conoces,	  con	  quién	  crees	  que	  eres	  más	  similar	  y	  porque?	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Indagaciones:	  	  Con	  quien	  te	  identificas	  mas?	  	  4. Cuando	  te	  miras	  en	  el	  espejo,	  que	  ves?	  	   Indagaciones:	  	  
Hay	  alguna	  huella	  de	  la	  niña	  o	  niño	  que	  eras	  	  cuando	  miras	  ahora	  	  	  tu	  imagen	  
en	  el	  espejo?	  	  
Te	  reconoces?	  
	  5. Cuales	  crees	  que	  son	  tus	  fortalezas	  más	  grandes	  de	  las	  que	  te	  sientes	  orgulloso	  y	  cómo	  crees	  que	  desarrollaste	  estas	  fortalezas?	  	  Indigaciones:	  	  
Alguien	  te	  ha	  dado	  un	  cumplido	  sobre	  tu	  capacidad	  para	  manejar	  situaciones	  
difíciles,	  de	  ser	  así,	  como	  respondiste	  a	  esos	  cumplidos?	  
	  
Alguna	  vez	  has	  visto	  alguien	  en	  una	  situación	  difícil	  	  que	  ha	  sido	  capaz	  de	  
resolver	  la	  en	  una	  manera	  que	  te	  hizo	  pensar	  que	  te	  gustaría	  manejar	  un	  
problema	  de	  esta	  misma	  forma?	  	  
	  6. Si	  alguien	  fuera	  a	  preguntarte	  que	  tipo	  de	  cosas	  son	  importantes	  para	  ti,	  que	  es	  lo	  que	  tu	  representas,	  que	  le	  dirías	  	  a	  esa	  persona?	  	  Indagaciones:	  	  
Cuáles	  	  son	  los	  valores	  que	  has	  aprendido	  a	  conservar?	  
	  
Cuando	  la	  gente	  te	  mira,	  tienen	  ellos	  un	  sentido	  de	  cuáles	  son	  tus	  convicciones?	  
	  7. Quienes	  son	  las	  personas	  por	  la	  cuales	  te	  sientes	  responsable?	  Hay	  alguna	  
persona	  en	  tu	  vida	  para	  quien	  te	  sientas	  responsable?	  De	  nuevo,	  me	  puedes	  decir	  sus	  nombres,	  como	  Uds.	  están	  relacionados	  y	  porque	  tienes	  este	  sentido	  de	  responsabilidad	  para	  ellos?	  
	  
Indagaciones:	  
	  Hay	  alguna	  persona	  que	  te	  preocupa	  decepcionar?	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Pasemos	  algunos	  minutos	  pensando	  en	  como	  será	  tu	  vida	  cuando	  salgas	  de	  aquí.	  	   8. Algún	  día	  no	  estarás	  viviendo	  	  más	  aquí.	  Como	  imaginas	  que	  serán	  los	  primeros	  meses	  después	  de	  tu	  salida	  de	  aquí?	  Indagaciones:	  	  
Piensas	  que	  vivirás	  cerca	  o	  te	  imaginas	  regresaras	  a	  las	  personas	  y	  lugares	  que	  
conociste	  antes?	  
	  
Piensas	  que	  vivirás	  con	  miembros	  de	  tu	  familia?	  
	  
Puedes	  imaginarte	  viviendo	  con	  algunos	  de	  los	  muchachos	  que	  conociste	  en	  
(nombre	  de	  la	  institución)?	  
	  
Puedes	  imaginarte	  con	  un	  trabajo	  justo	  cuando	  salgas	  de	  aquí?	  
	  
Puedes	  imaginarte	  yendo	  de	  compras	  al	  supermercado	  por	  comida	  y	  
regresando	  a	  casa	  para	  prepararte	  la	  comida?	  
	  9. Cuando	  salgas	  de	  la	  institución	  en	  quien	  buscarás	  apoyo?	  	   Indagaciones:	  	  
Piensas	  que	  serás	  feliz?	  
	  
Imaginas	  que	  habrán	  	  personas	  	  que	  estarán	  pendientes	  de	  ti	  	  y	  te	  ayudará	  a	  
navegar	  en	  el	  mundo	  de	  los	  adultos?	  
	  10. Quiénes	  serán	  tu	  familia	  cuando	  salgas	  de	  aquí?	  	   Indagaciones:	  
	  
Crees	  importante	  tener	  personas	  a	  las	  cuales	  puedas	  	  llamar	  “familia”	  cuando	  
no	  estés	  viviendo	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)?	  
	  
La	  	  idea	  de	  familia	  es	  más	  o	  menos	  importante	  para	  ti	  desde	  que	  llegaste	  a	  vivir	  
aquí?	  
	  
Imaginas	  que	  la	  familia	  que	  formes	  después	  de	  vivir	  	  aquí	  será	  parecido	  a	  las	  
familias	  de	  las	  otras	  personas	  o	  será	  diferente?	  
	  11. Como	  	  te	  sientes	  cuando	  piensas	  en	  tu	  vida	  después	  de	  vivir	  en	  (nombre	  de	  la	  institución)?	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  Indagaciones:	  	  Te	  sientes	  emocionado?	  	  Te	  sientes	  nervioso?	  	  Te	  sientes	  con	  esperanzas?	  	  Te	  sientes	  preparado?	  	  12. Normalmente	  los	  adolescentes	  	  comienzan	  a	  pensar	  sobre	  el	  futuro	  y	  a	  crear	  metas	  para	  su	  vida.	  Me	  puedes	  contar	  algunas	  de	  las	  metas	  que	  has	  creado	  para	  la	  próxima	  etapa	  de	  tu	  vida?	  	  Indagaciones:	  	  
Tienes	  algunas	  metas	  para	  un	  trabajo	  en	  particular	  o	  un	  tipo	  de	  trabajo?	  
	  
Tienes	  metas	  para	  más	  educación?	  
	  
Como	  llegaste	  a	  estas	  metas?	  
	  
Alguien	  te	  ayudó	  a	  pensar	  en	  estas	  metas?	  
	  
Has	  Aprendido	  algunas	  habilidades	  nuevas	  mientras	  estas	  viviendo	  en	  (nombre	  
de	  la	  	  
institución)?	  
	  
Descubriste	  que	  tenias	  nuevas	  destrezas	  mientras	  vivías	  aquí?	  
	  
Como	  llegaste	  a	  establecer	  tus	  metas	  –	  Principalmente	  solo	  o	  el	  personal	  de	  la	  
institución	  te	  ayudo	  a	  crearlas?	  
	  13. Que	  difícil	  será	  alcanzar	  las	  metas	  que	  identificaste?	  	  Indagaciones:	  	  
Tienes	  alguien	  afuera	  de	  (nombre	  de	  la	  institución)	  que	  puede	  ayudarte	  a	  
alcanzar	  tus	  metas?	  
	  
Que	  significaría	  para	  tu	  futuro	  si	  no	  pudieras	  lograr	  las	  cosas	  que	  identificaste?	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14. Después	  de	  tu	  salida	  de	  aquí,	  la	  gente	  te	  considera	  como	  un	  adulto.	  Qué	  tipo	  de	  adulto	  imaginas	  que	  serás	  cuando	  salgas	  de	  (nombre	  de	  la	  institución)?	  	  Indagaciones:	  	  
Que	  tan	  preparado	  te	  sientes	  	  que	  estas	  para	  hacerlo	  por	  tu	  cuento?	  
	  
Puedes	  imaginarte	  con	  un	  trabajo	  de	  tiempo	  completo?	  
	  
Puedes	  imaginarte	  continuando	  tu	  educación	  cuando	  sales	  de	  aquí?	  
	  
Puedes	  imaginarte	  criando	  tus	  propios	  niños?	  
	  
Como	  hemos	  acabado	  nuestra	  entrevista,	  quiero	  darte	  la	  oportunidad	  para	  
compartir	  conmigo	  algo	  que	  quizás	  falté	  en	  mis	  preguntas	  o	  algo	  que	  piensas	  	  
es	  importante	  que	  yo	  sepa	  sobre	  ti?	  Hay	  algo	  más	  que	  quieres	  añadir?	  
	  
Muchas	  gracias	  por	  tu	  tiempo	  y	  tu	  disposición	  para	  compartir	  tu	  historia.	  Me	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APPENDIX	  E:	  ASSENT	  FORM:	  ENGLISH	  
	  
Boston University  
 
RESEARCH ASSENT FORM 
Children 12-17 Years of Age 
 
 
Title of Project:  Adolescent Social Orphans in Colombian State Care: The 
Process of Identity Formation in the Absence of Permanency 
 
Principal Investigator:  Michelle Novelle, MSW, LICSW, PhD Candidate 
 
Study Background and Purpose 
 
I want to tell you about the research study I am doing. A research study is when 
information is collected to learn more about something. Some people think about 
it like trying to solve a mystery. I am doing this study to learn more about how 
adolescents who live in institutions grow into being adults without parents to help 
them out. I want to understand the ways in which kids in your situation figure out 
who they are and form relationships with others. I am doing this research study 
as part of my doctoral studies at Boston University. 
 
I would like you to be in the study because you have been living in this institution 
for some time without your mother or your father. Another reason I would like you 
to be in the study is because you’re an adolescent and it won’t be long before 
you’ll be on your own. I think that you will be able to teach me a lot about how 
adolescents who grow up in institutions make sense out of things like identity and 
family. 
 
After I tell you more about this study, I will ask you if you'd like to participate or 
not. 
 
What Happens in this Research Study 
 
If you agree to be in this study, the following things will happen.  
 
You will be asked to participate in two interviews.  The interviews will occur within 
two weeks of one another. Each interview will last about 1 ½ hours.  The 
questions will focus primarily on your experiences living in the institution without 
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your parents. You do not have to answer any question you don’t want to and you 
can stop the interview at any time.  
 
Each interview will take place here on site and we will choose a private, quiet 
place to do the interviews.   We will decide together on a good time for the 
interviews. 
 
With your permission, I will audiotape the interviews so that I can listen to them 
later on and make sure you had an opportunity to respond to each question.   If 
you do not wish to be taped, I will only take written notes. 
 
You will receive a small token of appreciation such as a t-shirt or book worth 
approximately 10,000 Colombian pesos at the end of each interview. Even if you 
decide not to complete the interview, you will receive this gift. 
 
Before we begin, I will ask you to sign an assent form, which states that you have 
agreed to be interviewed. Because you are under the age of 18, I will also ask 
your guardian to sign a consent form on your behalf. Both you and your guardian 
need to sign these forms for you to participate in the interviews. 
 
Risks and Discomforts 
 
Some things that you may not like may happen because you are in this research 
study. 
While you are interviewed you may feel some uneasiness or discomfort talking 
about living in an institution or a sense of sadness recalling things about your 
parents or other family members who are not with you.   
 
If you become upset, we can take a short break or change topics.  If, at the end 
of the interview, you are still feeling upset, I can speak to your guardian about 




Something good might happen to you if you participate in this research, but you 
also might not have any benefit from joining. One of the good things that may 
happen is that you might feel better after sharing your experiences.  Often talking 
about our lives helps us make more sense of what has happened.  
 
Even though you may not benefit, if you participate in this study it could help 
other adolescents who are living in institutions.  Your responses may give 
professionals a better understanding of the challenges of growing up without 
parents available. 
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Alternatives 
You are free to decide that you do not want to participate in the study. If you 
decide you don’t want to participate, if will not effect any current or future 




Other than your time, it will not cost you anything to participate in this study. If 
you agree to participate in this study we will give you a small gift, such as a t-shirt 




I will do my best to keep the information that you tell me private.  I will do this by 
asking you to choose a fake name for me to use during the interview.  If you have 
difficulty choosing a fake name, we can do this together.  This fake name will be 
used on the interview tape and transcript. I will keep the master list linking 
participants’ fake names to their real names locked in a file drawer that only I 
have access to.   
 
I will tell you in advance if there is any information that I learned from you during 
the interviews that I plan to tell any Bienestar Familiar staff.  You need to know 
that if you tell me that you or someone you know is in danger of hurting 
themselves or someone else, I will need to tell the staff at your residence that 
someone is in danger.  Even though I will keep the information private, there is 
always a slight risk that someone will learn some private information about you 
while doing this research.  If you have any questions about this, please feel free 
to ask me. 
 
I will write papers about my research. These papers will not include any personal 
information that will allow you to be identified. 
 
Voluntary Participation 
Your participation in this study is entirely voluntary, you do not have to be in this 
study just because you were asked. If you choose not to participate no one will 
be mad at you or change how they take care of you because you don’t want to 
participate. If you decide to join and then later change your mind, you won’t be in 
trouble. If you decide to join but then don’t want to answer some of the questions 
now or later that is OK. 
 
Contacts 
If you have questions regarding this research or if you think you are being hurt by 
the research now or later you or the staff can contact Michelle Novelle at 
617.953.1719 or michelle.novelle@gmail.com. You can also contact my faculty 
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advisor, Dr. Judith Gonyea at jgonyea @bu.edu.  You can also contact the 
Boston University Institutional Review Board for Human Subjects Research at 
617-358-6115 or irb@bu.edu.     
 
Agreement to Participate 
If you sign this assent form it means that you have read it or it has been read to 
you. It also means that you have been given the chance to ask questions about 
the study and your questions have been answered. If you sign this assent it 
means you have agreed to participate and no one has forced you to do so. 
 
The researcher will give you a copy of the assent form to keep with your things. 
 
____________________________________            
Name of Subject   
____________________________________                   __________ 
Signature of Subject                                                           Date 
 
____________________________________                   
Printed name of person obtaining consent 
 
_________________________________        ____________ 
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APPENDIX	  F:	  ASSENT	  FORM:	  SPANISH	  
	  
Universidad de Boston  
 
Forma de Asentimiento para Investigaciones 
Jovenes entre 12 – 17 años 
 
Título de Proyecto: Adolescente Huérfanos Sociales debajo de la Protección del Estado 
de Colombia: El Proceso de la Formación de la Identidad en la Ausencia de Permanencia 
 
Investigadora Principal: Michelle Novelle, MSW, LICSW, Candidata de Phd 
 
Historia del Estudio y Propósito 
 
Quiero contarle sobre la investigación que estoy haciendo. Una investigación es cuando 
información está recogido para aprender más sobre algo. Algunas personas piensan que 
está como resolviendo un misterio. Estoy haciendo esta investigación para aprender más 
sobre como los adolescentes que viven en instituciones llegan a ser adultos sin padres a 
ayudarles. Quiero comprender las maneras en el que los adolescentes en su situación 
descifran quienes ellos son y con quienes formarán relaciones. Estoy haciendo estas 
investigaciones como parte de mis estudios doctorales en la Universidad de Boston. 
 
Me gustaría si pudiera ser parte de esta investigación porque ha vivido en esta institución 
un ratito sin su madre o su padre. Un otro razón porque me gustaría sin pudiera ser parte 
de esta investigación es porque es un adolescente y no será mucho tiempo antes de que 
estarás viviendo solo. Pienso que me puede enseñar mucho sobre como adolescentes que 
crezcan en instituciones hacen sentido sobre las cosas como identidad y familia. 
 
Después de contarle más sobre esta investigación, le voy a preguntar si le gustaría a 
participar o no. 
 
Que Pasará en esta Investigación 
 
Si está de acuerdo a participar en esta investigación, las cosas siguientes pasarán. 
 
Estará pedido a participar en dos entrevistas. Las entrevistas ocurrirán dentro de dos 
semanas del uno al otro. Cada entrevista demorará aproximadamente 1.5 horas. Las 
preguntas enfocarán ante todo en sus experiencias viviendo en la institución sin sus 
padres. No tiene que contestar cualquiera pregunta que no quiere contestar y puede para 
la entrevista cuando quiera. 
 
Cada entrevista ocurrirá en el sitio y elegiremos un lugar privado y quieto para conducir 
las entrevistas. Decidimos juntos una hora buena para las entrevistas. 
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Con su permiso, voy a grabar las entrevistas que puedo escucharlas más tarde a 
asegurarme que tuvo una oportunidad a responder a cada pregunta. Si no quiere que le 
grabo, tomaré solamente notas escritos. 
 
Recibirá una muestra de agradecimiento pequeña como una camiseta o un libro que vale 
aproximadamente 10,000 pesos Colombianos en el fin de cada entrevista. Aun igual que 
decide que no va a terminar la entrevista, todavía recibirá el regalito. 
 
Antes de comenzamos, le pediré a firmar el asentimiento que dice que estás de acuerdo 
con su participación en la entrevista. Donde tiene menos que 18 años, pediré su guardián 
a firmar un consentimiento en su nombre. Ambos necesitan a firmar estos formas para 
asegurar su participación en las entrevistas. 
 
Riesgos y Molestias 
 
Es posible que algunas cosas que no les gustarán puedan pasar porque está parte de esta 
investigación. Mientras está participando en la entrevista es posible que sentirá inquietud 
o molestia hablando de su vida en una institución o un sentido tristeza recordando cosas 
sobre sus padres u otras miembros de su familia que no están consigo. 
 
Si le ponga inquieto, podemos tomar un descanso corto o cambiamos el tema. Si estés 
inquieto todavía en el fin de la entrevista, puedo hablar con su guardián sobre obteniendo 




Algo bueno le puede pasar si participa en esta investigación, pero es posible que no hay  
ningunos beneficios también. Una de las cosas buenas que pueda pasar es que se siente 
mejor después de compartiendo sus experiencias. Muchas veces, si hablamos de nuestras 
vidas, podemos hacer más sentido sobre lo que ha pasado. 
 
Aunque es posible que no reciba ningunos beneficios, si participe en esta investigación 
puede ayudar otros adolescentes viviendo en instituciones. Sus respuestas puedan dar 
profesionales una comprensión mejor de los desafíos un adolescente tiene que enfrentar 




Puede decidir que no quiere participar en la investigación. Si decide que no quiere 
participar, no tendrá efecto en cualquiera de los servicios actuales o en el futuro que 
recibe de Bienestar Familiar. 
 
Costos y Pagos 
	   	   346	   	  
	   	  
 
Otro que su tiempo, no le costará nada a participar en esta investigación. Si está de 
acuerdo a participar en esta investigación le daremos un regalo pequeño como una 





Haré el mejor que puedo para mantener la información que me cuenta privada. Le pediré 
a eligir un nombre falso para usar durante la entrevista. Si tiene dificultad eligiendo un 
nombre falso, podemos hacerlo juntos. Este nombre falso estará usado en la entrevista de 
la cinta y la transcripción. Mantengo la lista maestra que vincula los nombres falsos de 
las participantes y sus nombres verdaderos protegidos en un cajón donde solamente yo 
tengo acceso.  
 
Le digo de antemano si hay información que aprendí de Ud. durante las entrevistas que 
planeo a contar al personal de Bienestar Familiar. Necesito saber si me dice que Ud. o 
alguien que conoce está en peligro de dañarse o dañar alguien más, necesito decir al 
personal en su residencia que alguien está en peligro. Aunque mantendré la información 
privada, siempre hay un riesgo leve que alguien aprenderá información privada sobre Ud. 
mientras está participando en esta investigación. Si tenga cualquiera preguntas sobre 
confidencialidad, favor de preguntarme. 
 
Escribiré papeles sobre mi investigación. Estos papeles no van a incluir ninguna 




Su participación en esta investigación está completamente voluntario, no tiene que 
participar solamente porque estaba preguntado. Si decide que no quiere participar, nadie 
estará enojado consigo o cambia como está cuidado. Si decide a participar y cambia su 
mente, no estará en problemas. Si decide a participar y luego no quiere contestar algunas 




Si tenga preguntas con respeto a esta investigación o piensa que están siendo 
perjudicadas ahora o más tarde, Ud. o el personal puede contactar Michelle Novelle, 
617.953.1719 o michelle.novelle@gmail.com. También puede contactar mi asesor de 
facultad, Dra. Judith Gonyea, jgonyea@bu.edu. También puede contactar Boston 
University Institutional Review Board for Human Subjects Research, 617.358.6115 o 
irb@bu.edu.  
 
Acuerdo de Participar 
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Si firmes este asentimiento, significa que lo ha leído o alguien le ha leído a Ud. También 
significa que tuvo un chance para preguntar preguntas sobre la investigación y las 
preguntas estaban contestado. Si firmes el asentimiento significa que está de acuerdo de 
participar y nadie le ha forzado. 
 
La investigadora le dará una copia de este asentimiento para mantener con sus cosas.  
 
 
          
 
____________________________________             __________ 
 Nombre printado del sujetos                                                Fecha 
 
________________________________________ 
Firma del sujetos 
 
____________________________________                   
Nombre printado de la persona obteniendo el consentimiento 
 
_________________________________  ____________ 
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APPENDIX	  G:	  CONSENT	  FORM:	  ENGLISH	  
	  
Boston University  
 GUARDIAN	  CONSENT	  FORM	  	  	  
Title	  of	  Project:	  Adolescent	  Social	  Orphans	  in	  Colombian	  State	  Care:	  The	  
Process	  of	  
Identity	  Formation	  in	  the	  Absence	  of	  Permanency	  	  
Principal	  Investigator:	  Michelle	  Novelle,	  MSW,	  LICSW,	  PhD	  Candidate	  
	  
Study	  Background	  and	  Purpose	  This	  study	  focuses	  on	  adolescents	  who	  reside	  in	  an	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar	  (ICBF)	  institution	  and	  meet	  the	  definition	  of	  social	  orphan;	  that	  is,	  the	  adolescent	  has	  at	  least	  one	  living	  biological	  parent	  yet	  resides	  outside	  of	  parental	  care.	  The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  better	  understand	  how	  adolescent	  social	  orphans	  develop	  their	  sense	  of	  identity	  and	  form	  relationships	  in	  the	  context	  of	  institutional	  care.	  	  	  The	  study	  is	  being	  conducted	  by	  Michelle	  Novelle,	  a	  doctoral	  candidate	  at	  Boston	  University	  School	  of	  Social	  Work	  in	  Boston,	  Massachusetts,	  located	  in	  the	  United	  States.	  	  Your	  adolescent	  is	  being	  asked	  to	  participate	  in	  the	  study	  because	  he	  or	  she	  has	  lived	  in	  this	  institution	  for	  some	  time	  without	  his	  or	  her	  mother	  or	  father.	  	  I	  think	  the	  participant	  will	  be	  able	  to	  tell	  me	  a	  lot	  about	  how	  adolescents	  who	  grow	  up	  in	  institutions	  without	  the	  availability	  of	  parental	  help	  make	  sense	  of	  their	  identity	  and	  family.	  	  
	  
Procedures	  Each	  adolescent’s	  participation	  in	  the	  study	  will	  include	  two	  interviews	  that	  will	  be	  conducted	  over	  approximately	  2	  weeks.	  	  The	  interviews	  will	  be	  conducted	  on-­‐site	  at	  this	  IBCF	  institution.	  	  	  The	  entire	  research	  project	  is	  expected	  to	  last	  for	  approximately	  twelve	  months.	  	  Approximately	  30	  youth	  will	  be	  asked	  to	  participate	  in	  this	  research.	  	  If	  you	  allow	  the	  adolescent	  under	  your	  care	  to	  volunteer	  to	  participate	  in	  this	  study,	  we	  will	  ask	  the	  child	  to	  do	  the	  following	  things.	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He	  or	  she	  will	  be	  asked	  to	  participate	  in	  two	  interviews	  that	  will	  occur	  within	  approximately	  two	  weeks	  of	  one	  another.	  Each	  interview	  will	  last	  about	  1	  ½	  hours.	  	  	  The	  questions	  will	  focus	  primarily	  on	  the	  adolescent’s	  experiences	  of	  living	  in	  an	  institution	  without	  benefit	  of	  his	  or	  her	  parents	  and	  how	  the	  adolescent	  sees	  his	  or	  her	  future.	  	  	  Participation	  is	  voluntary	  and	  the	  adolescent	  does	  not	  have	  to	  answer	  any	  question	  he	  or	  she	  does	  not	  want	  to.	  	  Each	  participant	  can	  stop	  the	  interview	  at	  any	  time.	  .	  Both	  interviews	  will	  take	  place	  here	  on	  site	  and	  we	  will	  choose	  a	  private,	  quiet	  place	  to	  do	  the	  interviews.	  	  	  Together,	  with	  the	  adolescent,	  we	  will	  decide	  on	  a	  good	  time	  for	  each	  interview.	  	  With	  permission,	  I	  will	  audiotape	  the	  interviews	  so	  that	  I	  can	  listen	  to	  them	  later	  on	  and	  make	  sure	  that	  the	  adolescent	  had	  an	  opportunity	  to	  respond	  to	  each	  question.	  	  	  If	  the	  child	  does	  not	  wish	  to	  be	  taped,	  I	  will	  only	  take	  written	  notes.	  	  Each	  adolescent	  will	  receive	  a	  small	  token	  of	  appreciation	  valuing	  approximately	  10,000	  Colombian	  pesos	  or	  5	  US	  dollars	  at	  the	  end	  of	  each	  interview.	  He	  or	  she	  can	  withdraw	  from	  the	  study	  at	  any	  point	  without	  any	  consequences	  should	  he	  or	  she	  desire.	  	  Even	  if	  the	  adolescent	  decides	  not	  to	  complete	  the	  interview,	  he	  or	  she	  will	  receive	  this	  token.	  	  Before	  we	  begin,	  I	  will	  ask	  your	  child	  to	  sign	  an	  assent	  form,	  which	  basically	  states	  that	  he	  or	  she	  has	  agreed	  to	  be	  interviewed.	  Because	  the	  adolescent	  is	  under	  the	  age	  of	  18,	  I	  will	  also	  ask	  you	  to	  sign	  a	  consent	  form	  on	  his	  or	  her	  behalf.	  Both	  adolescent	  and	  you	  need	  to	  sign	  these	  forms	  for	  he	  or	  she	  to	  participate	  in	  the	  interviews.	  	  
Risks	  and	  Discomforts	  During	  the	  interviews,	  the	  adolescent	  may	  feel	  some	  uneasiness	  or	  discomfort	  talking	  about	  what	  is	  has	  been	  like	  to	  live	  in	  an	  institution	  or	  a	  sense	  of	  sadness	  recalling	  things	  about	  his	  or	  her	  parents	  or	  other	  family	  members	  that	  are	  not	  currently	  with	  the	  adolescent.	  	  	  	  	  If	  the	  adolescent	  becomes	  upset,	  we	  can	  take	  a	  short	  break	  or	  change	  topics.	  	  If,	  at	  the	  end	  of	  the	  interview,	  he	  or	  she	  is	  still	  feeling	  very	  upset,	  I	  will	  let	  you	  know	  about	  this	  distress.	  	  
Benefits	  One	  of	  the	  good	  things	  that	  may	  happen	  is	  that	  the	  adolescent	  might	  feel	  better	  after	  sharing	  some	  of	  his	  or	  her	  experiences.	  For	  some	  people,	  talking	  about	  their	  lives	  helps	  them	  make	  more	  sense	  of	  what	  has	  happened.	  	  However,	  not	  every	  adolescent	  may	  experience	  these	  types	  of	  benefits	  from	  participating	  in	  the	  research.	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Even	  though	  the	  adolescent	  may	  not	  benefit,	  if	  he	  or	  she	  participates	  in	  this	  study	  it	  could	  help	  other	  adolescents	  who	  are	  living	  in	  institutions	  by	  providing	  professionals	  with	  a	  better	  understanding	  of	  the	  challenges	  adolescents	  face	  living	  in	  institutional	  care	  and	  growing	  up	  without	  the	  benefit	  of	  available	  parents.	  	  
Alternatives	  The	  adolescent’s	  alternative	  is	  to	  not	  participate	  in	  this	  study.	  	  	  
Costs/	  Payments	  There	  are	  no	  known	  costs	  to	  the	  adolescent	  for	  participating	  in	  this	  research	  study	  except	  for	  his	  or	  her	  time.	  As	  noted	  earlier,	  each	  adolescent	  will	  receive	  a	  small	  token	  of	  appreciation	  at	  the	  end	  of	  each	  interview	  session	  whether	  or	  not	  he	  or	  she	  completes	  the	  interview.	  The	  adolescent	  will	  not	  be	  paid	  to	  participate	  in	  this	  research	  study.	  	  
Confidentiality	  I	  will	  do	  my	  best	  to	  keep	  the	  information	  that	  each	  adolescent	  tells	  me	  private.	  	  I	  will	  do	  this	  by	  asking	  each	  participant	  to	  choose	  a	  fake	  name	  for	  me	  to	  use	  during	  the	  interview.	  	  This	  fake	  name	  will	  become	  the	  study	  ID.	  	  If	  the	  adolescent	  has	  difficulty	  choosing	  a	  fake	  name,	  we	  can	  do	  this	  together.	  	  This	  study	  ID	  will	  be	  used	  on	  the	  interview	  tape	  and	  transcript.	  I	  will	  keep	  the	  master	  list	  linking	  participants’	  fake	  names	  or	  study	  IDs	  to	  their	  real	  names	  locked	  in	  a	  file	  drawer	  that	  only	  I	  have	  access	  to.	  	  	  	  All	  data	  will	  be	  stored	  in	  locked	  file	  boxes.	  All	  electronic	  data	  will	  be	  stored	  on	  the	  Principal	  Investigator’s	  password	  protected	  computer,	  accessible	  only	  to	  the	  PI	  and	  her	  dissertation	  advisor.	  The	  master	  list	  that	  links	  the	  name	  of	  subjects	  to	  their	  code	  will	  be	  kept	  separately	  in	  a	  locked	  cabinet.	  The	  signed	  consent	  and	  assent	  forms	  will	  be	  kept	  separate	  from	  the	  research	  data.	  	  The	  investigator	  will	  take	  appropriate	  care	  to	  protect	  the	  confidentiality	  of	  each	  adolescent’s	  private	  information.	  However,	  there	  is	  a	  slight	  chance	  that	  others	  could	  learn	  information	  about	  the	  adolescent	  during	  this	  study.	  	  I	  will	  tell	  you	  in	  advance	  if	  there	  is	  any	  information	  that	  I	  learned	  from	  the	  adolescent	  during	  the	  interviews	  that	  I	  plan	  to	  tell	  any	  Bienestar	  Familiar	  staff.	  	  	  	  Information	  may	  be	  used	  in	  publications	  or	  presentations.	  However,	  the	  information	  will	  not	  include	  any	  personal	  information	  that	  will	  allow	  the	  adolescent	  to	  be	  identified.	  
	  Information	  from	  this	  study	  may	  be	  reviewed	  and	  photocopied	  by	  the	  sponsor,	  the	  institution	  and	  by	  regulators	  responsible	  for	  research	  oversight	  such	  as	  the	  Office	  of	  Human	  Research	  Protections	  and	  the	  Boston	  University	  Institutional	  Review	  Board.	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Voluntary	  Participation	  Taking	  part	  in	  this	  research	  is	  voluntary.	  	  Each	  adolescent	  has	  the	  right	  to	  refuse	  to	  take	  part	  in	  this	  study.	  If	  the	  adolescent	  decides	  to	  be	  in	  this	  study,	  he	  or	  she	  can	  refuse	  to	  answer	  any	  question	  without	  penalty.	  If	  the	  adolescent	  decides	  to	  be	  in	  this	  study	  and	  then	  changes	  his	  or	  her	  mind,	  he	  or	  she	  can	  withdraw	  from	  the	  research.	  Refusal	  to	  participate	  will	  not	  involve	  any	  penalty	  or	  loss	  of	  benefits	  to	  which	  the	  adolescent	  is	  otherwise	  entitled.	  	  	  The	  investigator	  may	  decide	  to	  stop	  an	  adolescent’s	  participation	  in	  the	  study	  without	  his	  or	  her	  consent.	  This	  might	  happen	  if	  he/she	  decides	  that	  staying	  in	  the	  study	  will	  be	  bad	  for	  the	  adolescent	  or	  if	  the	  investigator	  stops	  the	  entire	  study.	  
	  
Contacts	  If	  you	  have	  questions	  regarding	  this	  research	  either	  now	  or	  at	  any	  time	  in	  the	  future,	  please	  contact	  Michelle	  Novelle	  at	  	  (local	  telephone	  number	  to	  be	  inserted)	  or	  michelle.novelle@gmail.com.	  You	  may	  also	  contact	  Judith	  Gonyea	  at	  or	  jgonyea@bu.edu.	  	  	  
	  You	  may	  obtain	  further	  information	  about	  your	  rights	  as	  a	  research	  subject	  by	  contacting	  the	  Boston	  University	  Institutional	  Review	  Board	  for	  Human	  Subjects	  Research	  irb@bu.edu.	  	  	  	  	  	  
Agreement	  to	  Participate	  By	  signing	  this	  consent	  form	  you	  are	  indicating	  that	  you	  have	  read	  this	  consent	  form	  or	  it	  has	  been	  read	  to	  you.	  	  You	  are	  also	  indicating	  that	  you	  have	  been	  given	  the	  opportunity	  to	  ask	  questions	  about	  the	  study	  and	  all	  of	  your	  questions	  have	  been	  answered	  to	  your	  satisfaction.	  	  By	  signing	  the	  consent	  form	  you	  are	  indicating	  that	  you	  voluntarily	  agree	  to	  provide	  consent	  for	  the	  adolescent	  to	  participate	  in	  the	  study.	  	  	  You	  will	  be	  given	  a	  copy	  of	  the	  consent	  form	  to	  keep	  if	  you	  wish.	  	  	  You	  are	  not	  required	  to	  sign	  this	  consent	  form.	  	  	  You	  should	  be	  given	  an	  opportunity	  to	  ask	  questions	  about	  the	  study	  and	  have	  your	  questions	  answered	  to	  your	  satisfaction	  before	  you	  agree	  to	  participate.	  You	  can	  ask	  the	  investigator	  to	  provide	  you	  with	  a	  copy	  of	  the	  consent	  form	  if	  you	  wish.	  .	  	  
	  	  	  ____________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Name	  of	  Subject	  	  	  	  ____________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________	  Signature	  of	  Subject	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	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  ____________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Printed	  name	  of	  person	  obtaining	  consent	  	  	  _________________________________	   	   	   __________________	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APPENDIX	  H:	  CONSENT	  FORM:	  SPANISH	  
	  Universidad	  de	  Boston	  	  	   Consentimiento	  del	  Guardián	  	  
Titulo	  del	  Proyecto:	  Huérfanos	  Sociales	  Adolescentes	  bajo	  de	  la	  Protección	  del	  
Estado	  de	  Colombia:	  El	  Proceso	  de	  la	  Formación	  de	  la	  Identidad	  en	  la	  Ausencia	  
de	  la	  Permanencia	  
	  
Investigadora	  Principal:	  Michelle	  Novelle,	  MSW,	  LICSW,	  Candidata	  de	  PhD	  
	  
Historia	  de	  la	  Investigación	  y	  Propósito	  Esta	  investigación	  se	  enfoca	  en	  adolescentes	  que	  viven	  en	  una	  institución	  del	  Instituto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  Familiar	  (ICBF)	  y	  cumplen	  la	  definición	  de	  huérfano	  social;	  que	  es,	  el	  adolescente	  que	  tiene	  por	  lo	  menos	  un	  padre	  o	  una	  mamá	  viva	  pero	  vive	  afuera	  del	  cuidado	  de	  su	  padre	  o	  madre.	  El	  propósito	  de	  esta	  investigación	  es	  comprender	  mejor	  como	  los	  adolescentes	  que	  son	  huérfanos	  sociales	  desarrollan	  su	  sentido	  de	  identidad	  y	  forman	  relaciones	  con	  otras	  personas	  en	  el	  contexto	  de	  cuidado	  institucional.	  	  La	  investigación	  será	  conducido	  por	  Michelle	  Novelle,	  una	  candidata	  a	  doctorado	  en	  la	  Escuela	  de	  Trabajo	  Social,	  en	  la	  Universidad	  de	  Boston,	  que	  está	  ubicado	  en	  Boston,	  Massachusetts,	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  	  A	  su	  adolescente	  se	  le	  ha	  pedido	  participar	  en	  la	  investigación	  porque	  él	  o	  ella	  ha	  vivido	  por	  algún	  tiempo	  en	  la	  institución	  sin	  su	  padre	  o	  su	  madre.	  Pienso	  que	  el	  adolescente	  me	  puede	  contar	  mucho	  sobre	  como	  hacen	  sentido	  sobre	  su	  identidad	  y	  su	  familia	  los	  adolescentes	  que	  crecen	  en	  instituciones	  sin	  el	  beneficio	  del	  cuidado	  de	  los	  padres.	  	  
Procedimientos	  La	  participación	  de	  cada	  adolescente	  en	  la	  investigación	  incluye	  dos	  entrevistas	  que	  serán	  conducidas	  dentro	  de	  dos	  semanas.	  Las	  entrevistas	  serán	  realizadas	  dentro	  de	  la	  institución	  del	  ICBF.	  La	  expectativa	  es	  que	  toda	  la	  investigación	  durará	  aproximadamente	  doce	  meses.	  	  Se	  le	  pedirá	  participar	  aproximadamente	  	  a	  30	  adolescentes	  en	  esta	  investigación.	  Si	  permite	  Ud.	  que	  el	  adolescente	  bajo	  su	  protección	  a	  participe	  en	  la	  investigación,	  le	  voy	  a	  pedir	  al	  adolescente	  que	  haga	  lo	  siguiente:	  	  Le	  pediré	  a	  él	  o	  ella	  que	  participe	  en	  dos	  entrevistas	  realizadas	  durante	  un	  periodo	  de	  dos	  semanas.	  Cada	  entrevista	  durará	  aproximadamente	  1	  hora	  y	  media.	  Las	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preguntas	  enfocarán	  principalmente	  las	  experiencias	  del	  adolescente	  viviendo	  en	  una	  institución	  sin	  el	  beneficio	  de	  sus	  padres	  y	  como	  el	  adolescente	  ve	  su	  futuro.	  La	  participación	  es	  voluntaria	  y	  el	  adolescente	  no	  tiene	  que	  contestar	  ninguna	  pregunta	  que	  no	  quiere	  contestar.	  Cada	  participante	  puede	  parar	  la	  entrevista	  en	  cualquier	  momento.	  	  Las	  dos	  entrevistas	  estarán	  conducidas	  en	  la	  institución	  y	  elegiremos	  un	  lugar	  privado	  y	  tranquilo	  para	  hacerlas.	  Juntos,	  con	  el	  adolescente,	  decidiremos	  una	  hora	  conveniente	  para	  cada	  entrevista.	  	  Con	  consentimiento,	  voy	  a	  grabar	  las	  entrevistas	  para	  poder	  escucharlas	  después	  y	  asegurarme	  que	  el	  adolescente	  tuvo	  la	  oportunidad	  de	  responder	  a	  cada	  pregunta.	  Si	  el	  adolescente	  no	  quiere	  ser	  grabado,	  tomaré	  notas	  escritas.	  	  Cada	  adolescente	  recibirá	  una	  pequeña	  muestra	  de	  agradecimiento	  con	  un	  valor	  de	  aproximadamente	  10,000	  pesos	  colombianos	  o	  5	  dólares	  americanos	  al	  final	  de	  cada	  entrevista.	  Él	  o	  ella	  puede	  retirar	  de	  la	  investigación	  cuando	  quiera	  sin	  consecuencias.	  Incluso	  si	  el	  adolescente	  decide	  que	  no	  va	  a	  completar	  la	  entrevista,	  seguirá	  recibiendo	  el	  regalito.	  	  Antes	  de	  comenzar,	  le	  voy	  a	  pedir	  al	  adolescente	  que	  	  firme	  un	  formato	  de	  	  asentimiento,	  que	  básicamente	  dice	  que	  él	  o	  ella	  está	  de	  acuerdo	  en	  hacer	  las	  entrevistas.	  Pero	  como	  el	  adolescente	  es	  menor	  de	  18	  años,	  le	  voy	  a	  pedir	  a	  Ud.	  que	  firme	  un	  consentimiento	  en	  su	  nombre.	  El	  adolescente	  y	  Ud.	  necesitan	  firmar	  estas	  formas	  para	  que	  el	  adolescente	  puede	  participar	  en	  las	  entrevistas.	  	  
Riesgos	  e	  Incomodidades	  Durante	  las	  entrevistas	  es	  posible	  que	  el	  adolescente	  sienta	  inquietud	  o	  desazón	  hablando	  de	  cómo	  es	  a	  vivir	  en	  una	  institución	  o	  un	  sentido	  de	  tristeza	  recordando	  cosas	  sobre	  sus	  padres	  u	  otros	  miembros	  de	  su	  familia	  que	  no	  están	  en	  el	  presente	  con	  el	  adolescente.	  	  Si	  el	  adolescente	  se	  pone	  inquieto	  podemos	  tomar	  un	  descanso	  pequeño	  o	  cambiar	  el	  tema.	  Si	  al	  final	  de	  la	  entrevista,	  él	  o	  ella	  está	  todavía	  muy	  inquieto,	  le	  comunicare	  a	  usted	  acerca	  de	  esta	  angustia.	  	  
Beneficios	  Uno	  de	  los	  beneficios	  que	  pueden	  resultar	  es	  que	  el	  adolescente	  puede	  sentirse	  	  mejor	  después	  de	  compartiendo	  sus	  experiencias.	  Para	  algunas	  personas,	  hablar	  sobre	  su	  vida	  les	  ayuda	  a	  tener	  más	  sentido	  de	  lo	  que	  ha	  pasado.	  Sin	  embargo,	  no	  cada	  adolescente	  podría	  sentir	  estos	  tipos	  de	  beneficios	  como	  resultado	  de	  su	  participación	  en	  la	  investigación.	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Aunque	  es	  posible	  que	  el	  adolescente	  no	  recibirá	  ningún	  beneficio,	  si	  él	  o	  ella	  participa,	  puede	  ayudar	  otros	  adolescentes	  que	  viven	  en	  instituciones	  por	  dando	  los	  profesionales	  un	  comprensión	  mejor	  sobre	  los	  desafíos	  que	  se	  enfrentan	  cuando	  reciben	  cuidado	  institucional	  y	  crecen	  sin	  el	  beneficio	  de	  padres	  disponibles.	  	  
Alternativas	  La	  alternativa	  del	  adolescente	  es	  negarse	  a	  participar	  en	  la	  investigación.	  	  
Costos/Pagos	  No	  hay	  ningunos	  costos	  conocidos	  para	  el	  adolescente	  que	  participa	  en	  esta	  investigación	  fuera	  de	  su	  tiempo.	  Como	  se	  señalo	  anteriormente,	  cada	  adolescente	  recibirá	  una	  muestra	  de	  agradecimiento	  pequeña	  al	  final	  de	  cada	  entrevista	  aunque	  no	  se	  complete	  la	  entrevista.	  Al	  adolescente	  no	  se	  le	  pagara	  para	  participar	  en	  la	  investigación.	  	  
Confidencialidad	  Haré	  lo	  mejor	  que	  pueda	  para	  mantener	  la	  información	  del	  adolescente	  privada.	  Lo	  haré	  posible	  pidiendo	  a	  cada	  participante	  que	  elija	  un	  nombre	  falso	  para	  usar	  durante	  la	  entrevista.	  Este	  nombre	  falso	  será	  la	  identificación	  (ID)	  de	  la	  investigación.	  Si	  el	  adolescente	  tiene	  dificultad	  eligiendo	  un	  nombre,	  podremos	  hacerlo	  juntos.	  La	  ID	  de	  la	  investigación	  será	  usado	  en	  la	  grabación	  de	  la	  entrevista	  y	  la	  transcripción.	  Mantendré	  la	  lista	  maestra	  juntando	  los	  nombres	  falsos	  con	  los	  nombres	  verdaderos	  cerrado	  en	  un	  cajón	  de	  archivo	  al	  que	  solamente	  yo	  tengo	  acceso.	  	  Todos	  los	  datos	  se	  mantendrán	  en	  cajones	  cerrados.	  Todos	  de	  datos	  electrónicos	  se	  mantendrán	  en	  la	  computadora	  de	  la	  Investigadora	  Principal	  y	  protegido	  por	  una	  contraseña,	  accesible	  solamente	  por	  a	  la	  Investigadora	  Principal	  y	  su	  asesora	  de	  disertación.	  La	  lista	  maestra	  que	  junta	  los	  nombres	  de	  los	  participantes	  con	  sus	  códigos	  estará	  separado	  en	  un	  gabinete	  cerrado.	  Los	  consentimientos	  y	  asentimientos	  firmados	  serán	  mantenidos	  por	  separados	  de	  los	  de	  datos.	  	  La	  investigadora	  tomará	  el	  cuidado	  adecuado	  para	  proteger	  la	  confidencialidad	  de	  la	  información	  privada	  de	  cada	  adolescente.	  Sin	  embargo,	  hay	  un	  chance	  leve	  que	  otras	  personas	  pueden	  recibir	  información	  sobre	  el	  adolescente	  durante	  la	  investigación.	  Le	  diré	  de	  antemano	  si	  existe	  alguna	  información	  que	  recibí	  del	  adolescente	  durante	  las	  entrevistas	  y	  que	  tengo	  que	  compartir	  al	  personal	  de	  Bienestar	  Familiar.	  	  Es	  posible	  que	  la	  información	  recolectada	  sea	  usada	  en	  publicaciones	  o	  presentaciones.	  Sin	  embargo,	  la	  información	  no	  incluirá	  ninguna	  información	  privada	  que	  puede	  identificar	  el	  adolescente.	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La	  información	  de	  esta	  investigación	  puede	  ser	  revisada	  y	  fotocopiada	  por	  el	  patrocinador,	  la	  institución	  y	  los	  reguladores	  que	  tienen	  la	  responsabilidad	  de	  supervisar	  de	  investigaciones	  como	  la	  Oficina	  para	  la	  	  Protecciones	  de	  Investigaciones	  con	  Seres	  Humanos	  y	  la	  Junta	  de	  Revisión	  Institucional	  de	  la	  Universidad	  de	  Boston.	  	  
Participación	  Voluntaria	  	  Tomar	  parte	  en	  esta	  investigación	  es	  voluntario.	  Cada	  adolescente	  tiene	  el	  derecho	  a	  negar	  se	  a	  tomar	  parte	  en	  esta	  investigación.	  Si	  el	  adolescente	  decida	  a	  participar	  en	  esta	  investigación,	  él	  o	  ella	  puede	  negar	  se	  a	  contestar	  cualquiera	  pregunta	  sin	  pena.	  Si	  el	  adolescente	  decide	  participar	  en	  esta	  investigación	  y	  luego	  cambia	  de	  parecer,	  puede	  retirarse	  de	  la	  investigación.	  Su	  negación	  a	  participar	  no	  involucrará	  ninguna	  pena	  ni	  perdida	  de	  beneficios	  a	  los	  cuales	  tiene	  derecho	  el	  adolescente.	  Es	  posible	  que	  la	  investigadora	  decida	  terminar	  la	  participación	  del	  adolescente	  en	  la	  investigación	  sin	  su	  consentimiento.	  Puede	  pasar	  si	  la	  investigadora	  determina	  que	  la	  participación	  adicional	  será	  negativa	  para	  el	  adolescente	  o	  si	  la	  investigadora	  termina	  la	  investigación.	  	  
Contactos	  Si	  tiene	  preguntas	  con	  respeto	  a	  esta	  investigación	  ahora	  o	  en	  el	  futuro,	  favor	  de	  contactar	  a	  Michelle	  Novelle	  al	  (el	  numero	  de	  teléfono	  local)	  o	  michelle.novelle@gmail.com.	  También	  puede	  contactar	  Judith	  Gonyea,	  jgonyea@bu.edu.	  	  	  Puede	  obtener	  más	  información	  sobre	  sus	  derechos	  como	  un	  sujeto	  de	  investigación	  contactando	  la	  Junta	  Institucional	  de	  Investigaciones	  de	  Seres	  Humanos	  de	  la	  Universidad	  de	  Boston	  a	  irb@bu.edu.	  	  	  
Acuerdo	  de	  Participar	  Cuando	  firma	  este	  consentimiento	  está	  indicando	  que	  ha	  leído	  este	  documento	  o	  que	  alguien	  le	  ha	  leído	  a	  Ud.	  También,	  está	  indicando	  que	  recibió	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  preguntas	  sobre	  la	  investigación	  y	  todas	  las	  preguntas	  fueron	  contestadas	  a	  su	  satisfacción.	  Cuando	  firma	  el	  consentimiento	  está	  indicando	  que	  está	  de	  acuerdo	  a	  proveer	  consentimiento	  voluntario	  para	  el	  adolescente	  a	  participar	  en	  la	  investigación.	  Recibirá	  una	  copia	  del	  consentimiento	  para	  sus	  archivos.	  	  No	  tiene	  que	  firmar	  el	  formato	  de	  consentimiento.	  Debería	  tener	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  preguntas	  sobre	  la	  investigación	  y	  tener	  todas	  las	  preguntas	  contestadas	  a	  su	  satisfacción	  antes	  de	  estar	  de	  acuerdo.	  Puede	  pedir	  a	  la	  investigadora	  que	  le	  provea	  una	  copia	  del	  consentimiento	  si	  lo	  desea.	  	  __________________________________	   	   	  Nombre	  del	  Sujeto	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  __________________________________	   	   ____________________________	  Firma	  del	  Sujeto	   	   	   	   La	  Fecha	  	  	  ______________________________________	  Nombre	  de	  la	  Persona	  Obteniendo	  el	  Consentimiento	  	  ______________________________________	   	   	  Firma	  de	  la	  Persona	  Obteniendo	  el	  Consentimiento	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Union	  College,	  BA	  Modern	  Languages,	  1986	  
Boston	  University	  School	  of	  Social	  Work,	  1996,	  MSW	  
Boston	  University,	  2006	  –	  present.	  PhD	  Candidate	  in	  Sociology	  &	  Social	  Work,	  expected	  date	  of	  graduation,	  May	  2014	  	  
WORK	  EXPERIENCE	  
Adjunct	  Professor,	  Boston	  University	  School	  of	  Social	  Work,	  Boston,	  MA,	  
Spring	  2012	  –	  Present	  Instructor	  of	  required	  first	  year	  course	  in	  the	  School	  of	  Social	  Work	  titled	  “Introduction	  to	  Research	  Methods	  I”.	  Responsible	  for	  all	  aspects	  of	  the	  course	  including	  preparation,	  lecturing,	  grading	  and	  mentoring	  of	  first	  year	  graduate	  students.	  	  
Research	  Assistant,	  Circúlo	  de	  Cuídado,	  Boston	  University	  School	  of	  Social	  
Work,	  	  Boston,	  MA,	  Fall	  2009	  –	  present	  Conduct	  pre	  and	  post	  interviews	  for	  participants	  in	  a	  randomized	  controlled	  trial	  (RCT)	  design	  study	  evaluating	  the	  effects	  of	  a	  Spanish-­‐language,	  culturally-­‐relevant	  behavioral	  group	  intervention	  on	  Latino	  caretakers	  of	  relatives	  with	  Alzheimer’s.	  Interviews	  conducted	  in	  Spanish,	  primarily	  in	  the	  respondents’	  residences.	  Also	  provide	  psycho-­‐educational	  interventions	  for	  Latino	  caretakers	  of	  relatives	  with	  Alzheimer’s	  disease.	  	  
Department	  Research	  Tutor,	  Boston	  University	  School	  of	  Social	  Work,	  	  Boston,	  
MA,	  2007	  –	  2011	  Provide	  assistance	  to	  MSW	  students	  in	  the	  two	  required	  graduate	  research	  courses	  focused	  on	  research	  methodology	  and	  statistical	  analysis.	  	  	  
Consultant,	  Early	  Literacy	  Program	  Evaluation,	  Boston	  Public	  Health	  
Commission,	  Boston,	  MA.	  	  2009	  Created	  an	  online	  survey	  for	  BPHC	  staff	  and	  a	  client	  face-­‐to-­‐face	  interview	  guide	  as	  well	  as	  analyzed	  client	  survey	  forms	  to	  produce	  an	  evaluative	  report	  of	  the	  effectiveness	  of	  the	  Early	  Literacy	  Program.	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Consultant,	  Adoptive	  Families	  Together/MSPCCA,	  Boston,	  MA	  2004	  –	  present.	  Provide	  training	  to	  parents	  and	  professionals	  on	  issues	  related	  to	  adoption	  and	  foster	  care	  such	  as	  challenging	  behaviors,	  temperament,	  attachment,	  and	  the	  seven	  core	  issues	  related	  to	  adoption.	  Present	  locally	  and	  nationally	  at	  conferences	  such	  as	  the	  Federation	  of	  Families	  for	  Children’s	  Mental	  Health,	  New	  England	  Open	  Door	  Society,	  NACAAC.	  Co-­‐lead	  monthly	  community	  support	  group	  for	  families	  connected	  to	  adoption	  and	  foster	  care.	  	  
Clinical	  Consultant,	  Wediko	  Children’s	  Services,	  Boston,	  MA,	  1999	  –	  	  2006	  Provided	  consultation	  to	  Chelsea	  Public	  Schools	  Alternative	  Middle	  and	  High	  School	  in	  the	  following	  key	  areas:	  staff	  and	  administrative	  training,	  clinical	  oversight	  of	  at-­‐risk	  students,	  supervision	  of	  individual	  therapists,	  crisis	  management,	  family	  and	  community	  outreach,	  collateral	  work	  with	  outside	  agencies	  such	  as	  DSS,	  DYS,	  juvenile	  court	  and	  probation.	  	  	  	  
Clinical	  Case	  Manager,	  Somerville	  Mental	  Health	  Clinic,	  Somerville,	  MA	  1993-­
1998	  Member	  of	  PACT	  model	  community	  treatment	  team	  for	  adults	  with	  major	  mental	  illness.	  Coordinated	  all	  aspects	  of	  care	  for	  individual	  clients	  including	  family	  outreach,	  court	  advocacy,	  inpatient	  hospitalizations,	  housing,	  medication	  management	  and	  self-­‐care	  in	  the	  communities	  of	  Cambridge	  and	  Somerville	  	  
Residential	  Counselor,	  Bridge	  Over	  Troubled	  Waters,	  Boston,	  MA	  1988-­1993.	  Worked	  in	  residential	  facility	  with	  street	  youth	  ages	  16	  -­‐22.	  Responsible	  for	  individual	  and	  group	  counseling,	  advocacy,	  case	  management,	  supervision,	  family	  outreach	  and	  staff	  scheduling	  	  
SOCIAL	  INITIATIVES	  
Co-­Founder	  –	  Counting	  All	  Kids,	  Boston,	  MA,	  2010	  Co-­‐founder	  with	  Sara	  Dillon	  of	  non-­‐profit	  that	  seeks	  to	  both	  determine	  the	  number	  of	  social	  orphans	  worldwide	  and	  advocate	  for	  permanency	  for	  these	  children	  through	  data	  collection	  and	  fieldwork	  	  
	  
VOLUNTEER	  ANF	  MEMBERSHIP	  EXPERIENCE	  
Member	  –	  European	  Social	  Work	  Research	  Association	  –	  2014	  
Volunteer	  –	  John	  Connolly	  Campaign	  for	  Mayor	  –	  March	  2013	  –	  November	  2013	  
Board	  Member,	  Department	  of	  Children	  and	  Families,	  Hyde	  Park	  Area	  Office,	  	  March	  2010	  –	  present	  
Adoptive	  Families	  Together	  –2004	  –	  present,	  group	  leader	  –	  provide	  monthly	  support	  to	  families	  impacted	  by	  adoption	  and	  foster	  care	  
Boston	  Public	  Schools	  Taskforce	  –	  2011-­‐	  2013,	  member	  of	  taskforce	  specializing	  in	  children	  with	  Social,	  Emotional	  and	  Behavioral	  challenges	  as	  well	  as	  English	  Language	  Learners	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Board	  Member,	  SPEDPAC	  –	  Boston	  Public	  Schools	  –	  May	  2010	  –	  May	  2011	  
Member,	  Human	  Rights	  Working	  Group,	  Boston	  University,	  2008	  –	  2011	  
Honorary	  Advisory	  Board	  Member,	  Wide	  Horizons	  for	  Children,	  Waltham,	  MA,	  2006	  –	  present	  
President	  and	  Vice	  President	  of	  the	  Parent	  Teacher	  Association,	  Patrick	  
Lyndon	  Public	  School,	  Boston,	  MA,	  2004	  	  
ACADEMIC	  PRESENTATIONS	  –	  	  
European	  Council	  on	  Social	  Work	  Research	  –	  March	  20,	  2013,	  Jyvaskyla,	  
Finland	  Adolescent	  Social	  Orphans	  in	  Colombian	  State	  Care:	  The	  Process	  of	  Identity	  Formation	  in	  the	  Absence	  of	  Permanency	  
Council	  on	  Social	  Work	  Education,	  San	  Antonio,	  Texas,	  November,	  9,	  2009	  A	  Sociological	  Exploration	  of	  Children’s	  Experiences	  with	  Respect	  to	  Intercountry	  Adoption	  
Co-­Author	  with	  Mark	  Gianino	  –	  “Consideration	  for	  Assessment	  and	  Intervention	  with	  Lesbian	  and	  Gay	  Adoptive	  Parents	  and	  their	  Children”	  In	  the	  Handbook	  for	  Affirmative	  LGBT	  Couple	  and	  Family	  Therapy	  	  -­‐BILINGUAL	  SPANISH/ENGLISH	  
-­REFERENCES	  AVAILABLE	  UPON	  REQUEST	  	  	  	  	   	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
